

















Chapter Two  The Establishment of an Academic Infrastructure for  31 
African History in the United Kingdom 








This  thesis  examines  the  infrastructure  behind  the  academic  discipline  of  African 
History.  By  looking  at  government  reports,  a  selection  of  reflective  essays  and 
memoirs written by key  historians, and  the key pre­colonial  sources  that have driven 
select  studies,  my  thesis  explains  how African  History  emerged  in  British  and  U.S. 
universities. Key factors include the English colonisation of Sierra Leone in 1787, the 
affiliation  of  Fourah  Bay  College  with  the  University  of  Durham  in  1876,  and  the 
creation of universities  in 1948  in Nigeria, Sudan, Uganda and Ghana. In Britain,  the 
importance of African  territories  resulted  in a series of  influential  reports  that  shifted 
missionary  controlled  education  on  the  African  continent  to  colonial  government 
control. After 1945 a series of pivotal government reports established the impetus and 
funding  for  the  academic  institutionalisation  of  African  History  in  the  United 
Kingdom.  The  influence  of  an  English  academic  recognition  of  African  History 
provided  a  transnational  current  of  ideas  that  flowed  between Africa  and  the United 
Kingdom, and  from  there  to the United States. With  the advent of  the Cold War  the 
United  States  recognised  the  importance  of  developing  Area  Studies  programmes, 
including African Studies, and during the 1960s and 1970s became world leaders in the 
field. Crucial to this development was the role of pioneering historians who travelled to 
Africa  to  teach  and  research,  and  who  then  returned  to  train  a  new  generation  of 
Africanists.  Africanist  scholars,  recognising  the  importance  of  African  agency, 
expanded  the  shape  of  the  discipline  through  investigation  of  oral  sources  and  re­ 
examination  of  extant  pre­1800  European  written  records.  ‘Charter  historians’ 
established  university  programmes  that  would  produce  scholars  with  the  necessary 
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The  year  2007 marked  a milestone  in  the  history  of Africa. Two hundred  years  had 
passed since the abolition of  the slave trade by the British Parliament. This year also 
occasioned the fiftieth anniversary of the independence of Ghana, the first African state 
to  be  granted  independence  by  the  British.  Between  1957  and  2007,  Africans  have 
witnessed  the  independence  of  all  former  European  colonies,  including  the  end  of 
Apartheid and the beginnings of democracy in South Africa in 1994. Today,  in 2008, 
African History  is  an  accepted  scholarly  discipline  in  Britain  and  the United  States. 
The journey of African History’s development to formal academic acceptance marks a 
fundamental  shift  in  attitude  from  an  Africa  with  no  past  to  an  Africa  with  a  rich 
history. It was the concerted effort of charter historians who opened up the search for 
pre­colonial  sources,  both  written  and  oral,  that  challenged  the  entrenched  view  of 
many  historical  professionals,  such  as  the  Professor  of  Modern  History  at  Oxford 
University, Hugh Trevor­Roper, who as  late as 1963 claimed  that pre­colonial Black 
Africa had no history. 1 
Before  the  late  1940s  there  was  no  written  history  of  Africa  in  the  Western 
academic tradition that considered the African perspective of events. Neither was there 
a general  history of  the whole African continent published before  the 1950s. Several 
prominent  English­trained  academics  and  a  few  notable  American  scholars  joined  a 
growing number of Africanists to create the new discipline of African History, which 
grew rapidly in the late 1940s and 1950s. 2 By the late 1950s, British academics stood 
out  as  the  leaders  in  African  historical  research.  The  year  1960  was  pivotal  in  the 
recognition of African History, as it was the year that the English academics John Fage 
and  Roland  Oliver  launched  the  Journal  of  African  History  in  association  with 
Cambridge  University  Press.  The  Journal  of  African  History  was  the  first  history 
journal  to  embrace  a  multidisciplinary  approach  to  the  African  historical  past,  and 
included  articles  by  archaeologists,  anthropologists  and  linguists,  as  well  as  by 
historians.  In  the  same  year,  1960,  the  United  Nations  (UN)  made  a  formal 
acknowledgement  that all  colonised people  had  the  right  to  independence. The UN’s 
Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and Peoples stated that 
‘all  peoples’  have  the  right  to  self­determination. 3  Significantly,  the  creation  of  the
2 
Journal  of  African  History  occurred  as  the  UN  recognised  African  rights  to  self 
determination. 
Several  emeritus  scholars  who  helped  develop  African  History  have  reflected 
upon key moments  during  the  past  fifty  years  of  the  discipline’s  growth.  Some,  like 
John  Fage,  have  listed  important  moments  like  the  establishment  of  British  African 
Universities  in 1948. Roland Oliver and Jan Vansina believed that the 1953 and 1957 
conferences on African History and Archaeology, held at  the School of Oriental and 
African  Studies  (SOAS),  marked  the  recognition  of  African History  as  an  academic 
subject. Philip Curtin also recognised the publication of the Journal of African History 
in  1960  as  a  landmark  in  the  discipline’s  creation.  Yet,  few  acknowledged  the 
background to these events, preferring to write of  their  ‘golden years’ when the  field 
began  to thrive. Their comments  led me  to  search  for various government  reports on 





In  addition  to  memoirs,  there  are  also  references  to  academic  infrastructure 
within  many  historiographical  essays  on  African  History,  but  they  are  considerably 
limited  in  scope. That said,  they do offer pointers  towards the role that  infrastructure 
played  in  the  formation  of  the  discipline.  For  example,  John  McCracken  wrote  a 
reflective essay on the development of the discipline in 1993, acknowledging that the 
expansion of British Higher Education related to the subsequent emergence of African 
History  at  British  Universities. 4  McCracken  provided  an  overview  of  the  state  of 
African  Studies  in  British  universities  since  the  1950s.  In  order  to  examine  the 
infrastructure  behind  the  discipline  of  African  History,  I  have  broadened  the  search 






It  is  also  common  for  historiographical  essays  to  focus  on  the  development  of  the
3 
discipline  relative  to  specific geographical areas. For example,  the Oxford History of 
the  British  Empire  (hereafter  OHBE)  dedicates  volume  five  to  historiography  and 
includes  several  chapters  that  relate  to  the  development  of  African  History  in  the 








Review  of  the  Literature  to  the  1960s’. 6  Roberts’  chapter  contains  contextual 
information and descriptions of the major developments in writing on Africa. The work 
is  authoritative,  detailing  events  and  theoretical  shifts  as  a  teleological  narrative. 
Roberts’ own background, which incidentally was given little attention in OHBE, vol. 
V,  is  relevant  to  the  infrastructure  and  growth  of  the  discipline.  Roberts  trained  in 
African  History  under  one  of  the  most  influential  historians  of  the  discipline,  Jan 





the  University  of  London,  becoming  Professor  of  the  History  of  Africa  and  now 
Emeritus  Professor.  Roberts was  also  the  editor  of  the  Cambridge  History  of  Africa 
Volume Seven  and  the  former editor of the  Journal of African History  between 1974 
and 1990. 8 My thesis will  explore  the  background of key African  historians,  such as 




United  States.  Hanke’s  ‘The  Development  of  Latin­American  Studies  in  the  United 
States, 1939­1945’ looked beyond the role of historians to the infrastructure supporting 
the academic discipline. 9 His essay, written  in 1947 during the  initial development of 
the  discipline,  devotes  a  considerable  amount  of  space describing  how  the  academic
4 




academic  study  into  different  fields  of  enquiry,  resulting  in  an  interdisciplinary 
approach,  the  growth  of  Inter­American  conferences  and  the  establishment  of 
University  courses  in  Latin  American  Studies.  Furthermore,  Hanke  noted  that  the 
development of the discipline was linked to the expansion of research and the creation 
of new publications, including bibliographies of existing sources and the expansion of 




show  how  over  a  broad  time  period  the  links  between  infrastructure,  sources  and 
historians  drove  the  development  of  the  discipline.  I  am  concerned  with  the  crucial 
moments  that  impacted  upon  African  History’s  position  in  British  and  American 
universities. While I focus on the growth of African History in English and American 
institutions,  written  by  historians  trained  within  English  and  American  university 
systems,  it  must  be  acknowledged  that  Africans  have  recorded  their  own  past  in 
numerous  ways.  Also,  many  non­English  speaking  peoples—such  as  the  French, 
Portuguese  and Spanish—have  had  considerable  relationships with Africa  over  time. 








to the  beginning of university courses  at Fourah Bay College, Sierra Leone  in 1876, 











Kingdom  driven  by  British  strategic  interests.  I  will  demonstrate  how  government 
funding  intersected with  pedagogical  initiatives  to  place Africa,  by  the  1960s,  in  the 
mainstream of British higher education. I spotlight three important government reports 
between 1947 and 1963  concerning education.  In addition,  I  focus on  the pioneering 
historians  who  during  this  period  played  a  key  role  in  the  development  of  African 
History. 
Chapter Three examines the development of African History as a discipline in the 
United  States.  Like  the  growth  of  the  discipline  in  the  United  Kingdom,  African 
History  as  an  academic  subject  in  the  United  States  advanced  through  a  perceived 
national need, which resulted  in an  injection of  funds to energise the study of Africa. 
African History, as a separate discipline in the United States, owes its existence to the 
infrastructural  support  given  to  the  creation  of  academic  departments,  and  perhaps, 
more  importantly,  to  the  historians who  staffed  them. While  the  contribution  of  key 
historians  runs  as  a  theme  throughout  all  four  chapters  of  this  thesis,  this  chapter 
focuses on the role of Philip Curtin and Jan Vansina in developing African History at 
the University of Wisconsin. Key historians,  like Curtin and Vansina,  taught African 
history  throughout  the  1950s  and  1960s,  laying  the  foundation  of  the  discipline. 
Among the many contributions of the first generation of trained African historians was 
an emphasis on a critical evaluation of extant source material. 
The  final  chapter  of  this  thesis  investigates  the  contribution  of  sources  to  the 
discipline. One of  the most  important  aspects  of African History’s  development was 
the recognition that Africa had a pre­colonial past. I  look into how the availability of 
sources  and  their  limitations  impacted  on  the  presentation  of  pre­colonial  African 
History, ca.1450­1800. This chapter examines closely how source material often drove 
the  way  historians  studied  pre­colonial  African  history  by  investigating  how  the 
discipline relies on a few written European sources and African oral testimonies. I also 
spotlight  two  important  port  regions  of  pre­colonial  West  Africa,  Sierra  Leone  and
6 




how  this  growth  emerged  from  the  creation  of  the British  colony  in Sierra Leone  in 
1787 to the expansion of missionary activity there. As colonial territories expanded in 
the  nineteenth  and  early  twentieth  centuries,  British  government  officials,  aware  of 
Africa’s increased strategic importance, took over the educational endeavours begun by 
missionary  teachers. After  the Second World War, governmental and private  funding 
promoted  the  development  of  African  Studies  in  British  and  U.S.  universities. 
Historians  participated  in  the  expansion  and  development  of  the  discipline  by 
researching  source  material,  writing  histories  and  building  programmes  to  train 























































in  West  Africa  itself  from  1948  onwards,  and  with  the  more  or  less 
contemporaneous development of  the  serious  study of African  history  in 
universities elsewhere, first perhaps in Britain and the USA. 1 
Fage acknowledges that  the creation of  the discipline of African History  is  inexorably 
linked to the establishment of British universities in Africa. Fage is considered by many 
in  the  field  to  be  one  of  the  founding  fathers  of  the  discipline  and  one  of  the  most 
influential  historians  of  Africa  in  the United  Kingdom. 2  Like  Fage,  Roland Oliver  is 
considered  by Africanists  to  be  one of  the  founders  of  the  discipline. 3  Oliver  had  the 
distinction of holding the first lectureship in African History in Britain at the School of 
Oriental  and  African  Studies,  London  in  1948,  the  same  year  Fage  names  as  the 
beginning  of  the  modern  period  of  West  African  History.  Both  the  development  of 
African  universities  in  British  colonies  and  the  appointment  of  the  first  lecturer  in 
African  history  in  a  British  University  are  seminal  moments  in  the  development  of 
African History as an academic discipline in the Western world. 
John  Fage,  by  linking  the  start  of  African  History  as  a  discipline  with  the 
establishment  of  universities  in  Africa  in  1948,  indicated  a  connection  between  the 





the changing political  relationship  between England and  its African colonies  between 
1787 and 1948. 




and  ‘adaptation’  that  were  embraced  in  educational  policy,  and  examine  the  major 
British colonial government reports on education which occurred after the First World 
War  and  again  after  the  Second  World  War  that  resulted  in  the  creation  of  British 
African Universities in 1948. 
Sierra Leone: The beginnings of an educational tradition 
The  development  of  education  in  British  Africa  started  in  Sierra  Leone  with  the 
Portuguese  in  the  fifteenth century. The English  continued  the Portuguese  tradition of 
Christian education in Sierra Leone and at Fourah Bay established a continued presence 
on  the  peninsula  leading  to  its  eventual  colonisation  in  the  eighteenth  century. 
Missionary  activity  was  an  integral  component  of  this  continuity  and  the  actions  of 
English  evangelicals  laid  a  foundation  of  Christian  education  in  the  colony  of  Sierra 
Leone that set the pattern of formal education for all of British Africa. Sierra Leone was 
the  first place  in British West Africa  to have a missionary  training centre,  an English 
secondary  school  and  an  English  university  affiliated  college.  Africans  educated  at 
Sierra  Leone  went  on  to  become  leaders  throughout  Africa.  In  Sierra  Leone,  an 
infrastructure  had  been  set  in  place  for  the  integration  of  missionary  education  with 
formal  government  education  and  the  provision  for  African  higher  education  in  the 
humanities. 




Senegal  to  Sierra  Leone  during  the  fifteenth  and  sixteenth  centuries.  The  Portuguese 
were  replaced  by  the Spanish  during  the  second  half  of  the  seventeenth  century. The 
English, while dominating trade in the area after 1650 and establishing a succession of 
forts,  remained  sporadic  visitors  to  the  area  until  the  last  decades  of  the  eighteenth 
century. 5  The  Portuguese  and  Spanish  established  Catholic  missions,  imparting  their 
faith  and  traditions  to  the  surrounding  peoples,  beginning  a  slow process  of  religious 
conversion. 6  According  to  Paul  Hair,  the  influence  of  Spanish  Catholicism  ‘lasted 
almost  until  the  beginnings  of  Protestant  missions  in  the  1790s’. 7  Hair  argues  that 
despite  the  lack  of  constant  English  settlement  and  the  lack  of  English  missionary
10 
attempts  before  1787,  the  English  did  frequent  Sierra  Leone  often  enough  to  lay 
foundations for later colonial settlement. 8 
Between  1787  and  1793  British  evangelicals  and  abolitionists  established  a 
colony  in Sierra Leone  for  freed slaves, both from England with  its recent abolitionist 
laws,  and  ex­servicemen  from  the  War  of  Independence  in  America.  The  colony 
faltered,  and  in  1792  was  reinforced  by  a  second  wave  of  colonists,  black  Loyalists 
from  Nova  Scotia,  under  the  control  of  the  Sierra  Leone  Company. 9  The  colonists 
continued the tradition of religious education started by the Portuguese missionaries  in 
the  fifteenth  century.  Bible  instruction  and  sermons  were  made  available  to  the  ex­ 
slaves  from  1792  and  was  viewed  an  essential  part  of  the  civilising  mission  of  the 
colony.  In contrast  to  the  local Africans,  the  bulk of  the settlers who were of African 
descent spoke a form of English, had English names and attended Christian services. 10 
The founders of  the colony hoped that the settlement would serve as a base to expand 
Christianity  into  Africa  and  develop  trade.  Integral  to  both  of  these  ideals  was 
education.  The  benefit  of  European  education  for  trade  purposes  had  long  been 
acknowledged by the local rulers who had been sending their children to Europe since 
the  middle  of  the  eighteenth  century. 11  Sierra  Leone  offered  the  local  rulers  an 
alternative  to  sending  their  children  to  Europe  for  education.  There was  such  a  large 
demand for education in the colony that it outstripped the availability of teachers. 12 
A more  focused  and  deliberate  attempt was  made  between  1795  and  1804  to 
expand  missionary  activity  in  Sierra  Leone.  This  expansion  was  related  to  the 
foundation  of  the  Missionary  Society  at  London  in  1795  whose  aim  was  to  expand 
Christian  missions  to  foreign  peoples. 13  In  1797  the  London Missionary  Society  sent 
several  missionaries  to  Sierra  Leone  in  an  effort  to  extend  Christianity  beyond  the 
confines  of  the  colony  to  the  indigenous  Africans. 14  The  success  of  the  Missionary 
Society’s  preachers was  limited  amongst  the Sula  and  the  Fula  peoples,  and  by  1799 
they  had  stopped  sending  missionaries.  The  activities  of  the  Missionary  Society  in 
Sierra Leone were replaced by the Church Missionary Society (CMS), founded in 1799. 
The CMS was  associated with  the Clapham  sect,  the  original  founders  of  the  colony, 








the  Crown  took  control  of  Sierra  Leone  from  the  Sierra  Leone  Company.  With  the 
government reluctant  to become deeply  involved  in the affairs of  the colony the CMS 
expanded  its  role  in  Freetown  and  became  the  de  facto British  government  in  Sierra 
Leone. 17  Throughout  the  nineteenth  century  the  CMS  continued  its  emphasis  on  the 
expansion  of  education  for  Africans  in  both  the  English  language  and  the  Protestant 
faith. 18 Alongside the establishment of facilities for the education of Africans, Freetown 
became an important place where European missionaries could learn about Africans and 
study their  languages before heading  inland to spread the word of God. 19  In 1827 The 
CMS recognised that  they needed to expand  facilities  to teach the growing number of 
‘recaptives’,  and  founded  Fourah  Bay  College  to  train  missionary  teachers. 20  Fourah 
Bay  College  was  the  first  English  African  College  specifically  designed  to  train 
missionary teachers and marks an important step in the process of European educational 
development in Africa. 21 Missionary education was so important in Sierra Leone that by 




The  CMS  continued  to  dominate  the  development  of  educational  facilities  in 
Sierra  Leone  throughout  the  latter  part  of  the  nineteenth  century.  In  1845  the  CMS 
extended  educational  facilities  in  Sierra  Leone  with  the  opening  of  the  first  West 
African  secondary  grammar  school,  and  in  1876  Fourah  Bay  College,  in  association 
with  the  University  of  Durham,  became  Africa’s  first  institution  offering  English 
university courses. 23 Both these  institutions were missionary operated and  funded, and 
in the case of Fourah Bay College the decision to offer university level education in arts 
subjects  was  the  CMS’s  reaction  to  pressure  from  educated  Africans. 24  The  CMS 
introduced arts subjects at university level to Fourah Bay College to allay the fear that 
the government might create an African University run along purely secular educational 
lines,  like  that  suggested  by  Edward  Wilmot  Blyden. 25  Blyden  was  one  of  the  first 
educated Africans to advocate the teaching of African subjects at Fourah Bay College. 




the  secular  educational  institution  that  he  had  hoped  for;  instead Fourah Bay College 
remained  the extension of existing missionary  education with  the  inclusion of  secular 




The development of missionary  education  in Sierra Leone,  particularly  that  of 
higher education at Fourah Bay College,  influenced all later British educational policy 
in West Africa. 27 Eminent African historian Emmanuel Ayankanmi Ayandele notes that 
the  high  quality  of  graduates  produced  at  the  Church Missionary  Society’s  grammar 
school and  the  affiliation  of Fourah Bay with  the University  of Durham were  crucial 
moments in the development of African intellectual progress in Western education. 28  It 
was at the educational  institutions of Sierra Leone that prominent African  intellectuals 
and  leaders  received  their  education. 29  Some  of  the  most  important  graduates  were 
Samuel  Ajayi  Crowther,  James  Beale  Horton,  Nathaniel  S.  King,  Sir  Samuel  Lewis, 
Christian  F.  Cole,  James  Johnson,  Isaac  Oluwole,  Henry  Johnson,  Henry  Rawlinson 
Carr, Joseph Ephraim Casely­Hayford, Herbert Samuel Heelas Macaulay, and Kenneth 
Onwuka Dike. 30 Dike is considered today by Africanists as one of the founding fathers 
of  African  History,  receiving  an  education  at  Fourah Bay  College  in  the  1940s. 31  In 
Sierra  Leone  the  foundation  of  Western  education  in  Africa  was  created,  and  an 
infrastructure  developed  that  would  spread  education  throughout  British  Africa, 
ultimately leading to the creation of African History as an academic subject. 
The  developments  of  a  governmental  policy  for British Africa,  1880­ 
1918 





for Africa’,  the British extended  their  territories  and  became a dominant power  in  the 
African  continent.  In  1882  the  British  occupied  Egypt,  followed  by  Sudan,  Nigeria, 
Kenya and Uganda in the 1890s. 33 By the end of the Great War the British had gained
13 
over  one  million  square  kilometres  of  the  African  continent,  extending  its  pre­1880s 
land  a  thousand  fold.  After  the  First  World  War  German  territories  in  Africa  were 
divided between Belgium, Great Britain and France. The British obtained one third of 




War  in  1918,  university  education  in  British  Africa  remained  the  domain  of  the 
missionary­controlled Fourah Bay College. Along with the  increase  in British colonial 
control  over  areas  of  Africa  there  came  an  increased  feeling  of  responsibility  for  the 
education of Africans in the Colonial Office. The Colonial government and the existing 
missionary organisations combined  to address  responsibility  for education  not only  in 
Sierra Leone but across the larger and more populated areas of  its governance, such as 
Nigeria and the Gold Coast. 
The  development  of  Colonial  policy  towards  education  in  African  territories 





demands  for  improvement  and  English  educational  standards  and  curriculum. 35  The 
second key concept developed was  ‘adaptation’, which was  the altering of  the British 
educational  curriculum  to  the African  situation.  Thus,  ‘trusteeship’  found  its  outward 
expression  in  the  policy  of  ‘adaptation’,  which  formed  the  basis  of  the  educational 
strategy adopted by the Colonial Office and missionary organisations in Africa. 
A clear example of the concepts of ‘trusteeship’ and ‘adaptation’ can be seen in 





Imperial  Education  Conference,  1911  emphasised  the  need  to  simplify  the  English 
language in order to spread literacy amongst colonial peoples. Along with an emphasis 
on  literacy  the  report  contained a paper on  the education of Africans  in Sierra Leone,
14 




Sierra  Leone,  with  its  long  tradition  of  established  educational  facilities  for 
Africans,  offered  Honter  and  the  members  of  the  Imperial  Conference  an  excellent 
example of the state of education in an African colony. Honter described the nature of 
the  predominantly  missionary  education  delivered  to  the  descendents  of  recaptured 
slaves, or Creoles  as  they were known, who  formed  the  bulk of  the population  in  the 
colony centred on Freetown.  Importantly, Honter also  looked beyond Freetown  to the 
larger area of Sierra Leone known as the Protectorate, inhabited by indigenous Africans. 
Honter  noted  that  there  was  a  discrepancy  between  the  education  delivered  by 
missionary societies  in Freetown and  in the Protectorate. In Freetown the Creoles had 
received a European based education for over a hundred years, while the Africans of the 
Protectorate  were  the  recipients  of  what  can  be  best  described  as  conversional 
education,  which  emphasised  practical  agricultural  training. 37  Honter  believed  that 
European  education  in Sierra Leone  had proceeded  along  two divergent  paths, which 
had  separated  rather  than  integrated  the  indigenous  African  inhabitants  from  the 
Creoles. The Creoles and the Africans who  lived  in Freetown had  formed an educated 
elite,  many  having  received  an  academic  education  at  institutions  like  Fourah  Bay 
College.  This  group  had  become  disjointed  from  the  rest  of  the  mainly  indigenous 
populace of  the Protectorate who saw  little value  in British education, preferring their 
traditional educational methods. 38 
For  Honter  the  solution  to  the  discrepancy  in  education  was  to  adapt  the 
education  in  both  territories.  Honter  recommended  that  education  for  the  indigenous 
Africans of the Protectorate should be a modified form of British education that stressed 
the development of practical  skills  rather  than  the higher  literary knowledge  taught at 
Freetown. In Honter’s view: 
education  must  begin  with  something  of  commercial  value.  Some 
time  in  the  future,  education might be  valued  for  its own sake, but 
the first step has to be in the direction of returns in money or kind. It 
appears  to me  that  this  is  the  only way  in which  education  can  be 
successfully introduced. 39 
Honter’s  report  reflects an early  concept of  both  ‘adaptation’ and  ‘trusteeship’,  and  it 




masses.  The  emphasis  of  the  policy  of  ‘adaptation’  on  the  development  of  practical 
skills,  such  as  English  literacy  and  agriculture,  clearly  indicate  that  British 
administrators  were  concerned  with  the  growth  of  an  education  system  that  would 
benefit  the  commercial  machinery  of  Empire.  Higher  education  like  that  offered  at 
Fourah Bay College, while acknowledged as important in the long term development of 
the  colonies, was  not  seen  as  a  pressing  need  by  the British  colonial  administration. 
‘Trusteeship’  in  essence  entailed  a  measure  of  steady  control  over  the  pace  of 
educational change. 
Between the 1880s and the end of  the First World War,  the need to administer 
British  African  colonies  led  officials  to  acknowledge  that  educational  expansion  in 
Africa was  inevitable.  In  order  to  control  this  expansion  the  concepts  of ‘trusteeship’ 
and  ‘adaptation’  emerged,  which  would  ultimately  form  the  genesis  of  later 
governmental  policy  for  African  education.  These  two  concepts  would  evolve  in  the 
imperial mindset  to  recognise  the  importance  of African  higher  education  and  play  a 
fundamental  role  in  the  decision  to  create  universities  in Africa  and  the  expansion  of 
African studies in the United Kingdom. 






strengthened  the commitment  in Britain  to  develop education  in  the  colonies. 40 While 
the  British  government  acknowledged  the  need  for  an  overall  educational  policy  for 
colonial territories  in Africa,  the direction that education would develop  in Africa was 
again  guided  by  the  underlying  concepts  of  ‘trusteeship’  and  ‘adaptation’  and  the 
practical  involvement  of  missionary  groups,  in  particular  the  effort  of  Dr.  Joseph 
Houldsworth  Oldham,  the  Secretary  of  the  Conference  of  Protestant  Missionary 
Societies in Great Britain. 41
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Oldham was  a  trusted  advisor  of  the  British  government  on  religious  matters 
during the 1920s and 1930s. He had a lifelong interest  in the educational development 
of Africans and perceived ‘[t]he need for broader missionary perspectives and closer co­ 
operation  between  missions  and  state  if  African  interests  were  to  be  served  in  the 
modern world’. 42  Through Oldham,  the  promotion  of  education  in Africa was  greatly 
expanded  by  the  British  government.  In  the  early  1920s  Oldham  organised  two 
missionary enquiries into African education known as the Phelps­Stokes Commissions. 
The Phelps­Stokes Commissions  recommended  that  the educational policy  adopted  in 
the British Territory of South Africa be introduced to Tropical Africa. South Africa had 
introduced  the  reforms  suggested  by  E.  B.  Sargent,  the  Educational  Adviser  to  the 
British High Commissioner  to South Africa. Sargent’s reforms were a classic example 
of  ‘adaptation’,  as  outlined  previously  in  Honter’s  report  of  1911,  and  stressed  that 
Africans  should  primarily  be  taught  literacy  and  industrial  skills  rather  than  higher 
education. 43  Oldham  supported  the  findings  of  the  Phelps­Stokes  Commissions,  and 
with the backing of already established African missionary organisations he was able to 
influence the direction of government educational policy. In 1923 Oldham organised the 
Derby  Day  Meeting  between  members  of  the  government,  industry  and  missionary 
organisations. The outcome of  this meeting was the creation of  the Colonial Advisory 
Committee  (CAC),  whose  role  was  to  frame  educational  policy  in  Africa.  Oldham 
maintained  a  strong  influence  over  the  three  groups  involved  in  the  CAC;  the 
Government,  industry  and missionary  organisations,  until  his  resignation  in  1934. He 
was  able  to  ensure  that  missionary  organisations  retained  the  largest  influence  over 
educational developments in Africa. 44 
Missionary pressure exerted through the unofficial Phelps­Stokes Commissions’ 
findings  and  the  personal  influence  of  Oldham  resulted  in  the  drafting,  with  Sir 






them  where  necessary  to  changed  circumstances  and  progressive 
ideas, as an agent of natural growth and evolution…Education thus 
defined will  narrow  the  hiatus  between  the  educated  class  and  the 
rest of  the community whether chiefs or peasantry. As a part of  the 








did  not  take  over  missionary  education  but  moved  to  control  the  administration  of 
education  and  cooperate  with  existing  mission  schools  to  enact  the  policy  of 
‘adaptation’. 48  Provision  for  higher  education  was  also  made  in  the  report  but  its 
emphasis was downplayed as the priority was explicitly for mass education. 49 Colonial 
administrators  saw  education  as  a  way  to  increase  the  contribution  of  the  colonial 
territories  towards  the  development  of Empire  and  to  raise  the  indigenous  population 
towards  civilisation. 50  The  1925 Report,  while  reflecting  the  recommendations  of  the 
earlier 1911 Report, was a more  important  step towards combining African education 
with government strategic needs. 
According  to  Professor  Thomas  Walter  Wallbank,  the  British  colonial  office 
policy  on  education  during  the  1920s  contained  three  fundamental  assumptions.  The 
first was the concept of ‘trusteeship’: the ‘responsibility to utilize all those agencies, of 
which education  is perhaps chief, which contribute towards  raising  the African  in  the 
scale of civilization. This  is an altruistic conception of  the obligation which a colonial 
power  owes  to  her  native wards’. 51  Wallbank’s  second  point  ‘is  that  education  has  a 
vital connection with industry, trade, and markets... Thus the whole economic structure 
of a colony advances with  the progress of  education’. 52  The  third and most  important 
point was that while  the British were committed to increasing African participation  in 
governmental  policy,  education  was  used  to  ‘retard  the  creation  of  a  vociferous,  yet 
numerically  insignificant,  intelligentsia  divorced  from  the  great  mass  of  their  own 
inarticulate  people,  yet  demanding  impossible  political  concessions’. 53  Wallbank, 
significantly,  highlights  the  important  relationships  at work  in  the  colonial  education 
policy,  which  married  education with  commercial  interest  in  an  attempt  to  safeguard 
British  Imperial  interests.  The  colonial  educational  policy  in  Africa  during  the  1920s 
saw the development of an  infrastructure that  instituted the policy of ‘adaptation’  into 






the  1920s  on  economic  growth.  During  the  late  nineteenth  century  the  British 
government  had  declined  to  support  the  funding  of  higher  education  ‘from  the 
conviction  that  limitations of  finance and educational progress made  it  inexpedient’. 55 
However, as economic growth developed in colonial territories during the 1920s so did 
schemes  for  the  expansion  of  education.  With  the  combined  support  of  missionary 
organisations  and  sufficient  funding  from  local  administration,  educational  facilities 
could  be  expanded,  laying  the  basis  for  later  higher  educational  development.  For 
example,  the  increase  in  revenue  led  directly  to  the  colonial  commitment  to  expand 
education  on  the  Gold  Coast  by  creating  The  Prince  of  Wales  College,  known  as 
Achimota College (opened in 1927), in Accra. As Wallbank wrote: 
It  was  th[e]  development  in  cacao  culture  which  increased  the 
government's  revenues  and  made  possible  the  financing  of  an 
ambitious  educational  program  of  which  Achimota  was  a  part. 
Cacao, and cacao alone, explains why educational expenditure could 
be increased from £54,000 in 1919 to £289,000 in 1930. 56 
The  Gold  Coast  was  the  largest  producer  of  cacao  in West  Africa  and  at  one  stage 
produced over seventy five percent of the world’s cacao. 57 
Achimota  College  is  an  example  of  the  institutionalisation  of  the  1925  white 
paper and Honter’s observations on British colonial policy towards African education in 
the 1920s. Achimota College was developed after the First World War by the governor 
of  the  Gold  Coast,  Sir  Frederick  Gordon  Guggisberg,  who  was  influenced  by  the 
findings  of  the  Phelps­Stokes  Commissions. 58  Guggisberg  constructed  a  Secondary 
School,  which  he  envisioned  would  eventually  offer  technical  courses  and  teacher 
training, which would be a stepping stone towards an African university. 59 Construction 




material  and  economic  side  demands  and  warrants  a  corresponding  advance  in  the 
expenditure  on  education’. 60  The  concept  of  ‘adaptation’  stressed  in  the  1925  white 




the main  economic  basis  for  the  colony  is  agriculture,  specifically 
cacao,  this  subject  is  given  special  attention.  It  is  a  compulsory 
subject  for all secondary students, both girls and boys, and also  for 
those enrolled in the Teacher Training Department. 61 




Between  1918  and  the  1925  white  paper,  missionaries  and  colonial 
administrators  developed  the  provision  for  educational  facilities  in  Africa. While  the 
1925 white paper limited the advancement of higher education in Africa along the lines 
of that available for English students in the United Kingdom, it did reflect the growing 
commitment  shown  by  Colonial  administrators  towards  advancement  of  African 
education.  This  commitment  was  encouraged  by  recognition  of  the  strategic  need  to 
advance colonised peoples in economically developing territories. During the 1920s the 
British colonial administration and missionary societies had become became partners in 
developing  a  formal  policy  for  African  education,  which  would  deliver  Christian 
education  to  important  British  territories,  under  the  auspices  of  ‘trusteeship’  and 






officially recognised as essential  for Africans and  for  the strategic  interests of Britain. 
Between 1929 and 1948, provision for the expansion of educational facilities was made 
possible  through  the  recommendation  of  three  reports  on  colonial  development:  the 
1929/30 First  interim report of  the Colonial Development Advisory Committee  (Cmd. 
3540);  the  1939/40  Statement  of  policy  on  Colonial  development  and  welfare  (Cmd. 
6175);  and  the  1945/46  Despatch  dated  12th  November,  1945,  from  the  Secretary  of 
State  for  the  Colonies  to  Colonial  Government  (Cmd.  6713).  These  three  reports 
provide an example of  the strategic value that Britain placed upon  its  foreign colonies
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during a period of growing German rivalry in Africa. The 1929/30 First interim report 
of  the  Colonial  Development  Advisory  Committee  (Cmd.  3540)  made  the  initial  step 
towards funding improvements in colonial infrastructure. The report recommended that 
a  sum  of  £1  million  a  year  be made  available  for  developmental  purposes  in  British 
colonies. However,  this amount was  largely  insufficient  for  the demands of all of  the 
British overseas territories. 63 The next major report on colonial development, Statement 
of  policy  on  Colonial  development  and  welfare  (Cmd.  6175),  occurred  after  the 
outbreak  of  the  Second  World  War  in  1939.  The  report  made  provision  for  the 
expansion  of  the  1929  Colonial  development  report  increasing  the  allowance  for 
development  from  £1  million  to  £5  million  each  year  for  a  maximum  of  ten  years. 
While the writers of the report acknowledged that the rate of progress in implementing 
its recommendations would necessarily  slow down as a result of  the war,  the  fact  that 
any increase at all during a time of war was suggested outlines the strategic importance 
that the British Government placed on the Colonies. 64 
The  largest  commitment  to  funding  development  in  African  territories  came 
only  months  after  the  end  of  the  Second  World  War,  in  the  form  of  the  1945/46 
Despatch dated 12th November, 1945,  from  the Secretary of State for  the Colonies  to 
Colonial  Government  (Cmd.  6713). 65  This  report  made  provision  for  a  dramatic 
increase  in  funding  from  the  1929  development  and  welfare  report.  In  1929  the 
provision  for  development  was  £1  million  per  year.  In  1939/40  this  increased  to  £5 
million per  year  for a period of  ten years,  but after  the 1945/46  report  it  increased  to 
£17,500,000 per year and the period was extended for another five years. The provision 




the  period  of  such  assistance  by  a  further  five  years  mark  an 
important  turning  point  in  the  development  of  Colonial  productive 
resources and  the  improvement of human well­being.  It  comes at a 
time  when  a  gradual  easing  of  war­time  shortages  of  materials, 
equipment  and  skilled  technical  scientific  personal  may  be  hoped 
for. There are great possibilities in the years that lie ahead for raising 
the  standards  of  health,  education  and  social  welfare,  and  general 
well­being of Colonial peoples if these expanded services are based 




to  the  greatest  extent  possible  and  the widening  of  opportunity  for 
human enterprise and endeavour. 66 
The increase in funding for colonial development shown in the Colonial Office reports 
of  the  1930s  and  1940s  signalled  the  transition  from missionary  dominated  education 
towards  a  greater  governmental  role  in  African  education.  The  reports  on  Colonial 
development had a direct  impact on both the pace and the  importance associated with 
the development of African territories. It was, however, a series of educational reports 
that  were  conducted  throughout  this  period  that  put  in  place  the  manner  in  which 
colonial education would be developed and where higher educational facilities would be 
established. 
Alongside  the  reports  recommending  the  development  of  overseas  colonies  in 
the  1930s  and  1940s,  fear  of German  expansion  also  forced Britain  to  re­examine  its 
framework  for  higher  education  in  African  territories. 67  There  were  six  reports  into 
education  conducted  between  1933  and  1945:  the  Currie  Report  of  1933;  the  De  La 




reasons. 69  The  first  stumbling  block  was  the  reluctance  of  the  British  Colonial 
Governors  to  commit  to  the  development  of  higher  educational  facilities  in  their 
territories. 70 The second obstacle was the Second World War, which diverted attention 
away from the development of education facilities towards the more pressing concerns 
of  the  War  effort,  inadvertently  supporting  the  lack  of  enthusiasm  shown  by  the 






the end of  the War  in 1945. 72  These  two reports marked  the  fullest  recognition of  the 
policy  of  ‘trusteeship’  expressed  in  the  1940,  Colonial  Development  and  Welfare 
Report. 73 The Elliot and Asquith Reports represented a dramatic change from the 1920s 
educational  policy  of  ‘adaptation’  favoured  by  the  government  and  then  dominant 
missionary  educational  institutions,  which  stressed  practical  subjects  and  a  curb  on
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and  Asquith  Reports  the  concept  of  ‘adaptation’,  which  stressed  a  curriculum  of 
practical  subjects, was  joined by the provision  for  the creation of universities offering 
higher education. 76 




and  recommended  the  extension  of  existing  facilities  at  Sierra  Leone,  Ghana  and 
Nigeria. 78 The Asquith Report examined the development of higher education across all 
British colonies and recommended the additional establishment of university colleges in 
Sudan  and  Uganda. 79  These  five  colonies  represented  the  most  important  British 
interests in Africa after the Second World War. 80 
The  Asquith  Report  was  accepted  as  the  overall  plan  for  the  development  of 
universities  in British colonial  territories, and when combined with the Elliot Report’s 
specific  plans  for  the  development  of  higher  education  in  West  Africa  provided  the 
blueprint  for  the  development  of  African  universities.  The  Asquith  Report 
recommended the creation of an Inter­University Council to facilitate the establishment 
and administration of the future University Colleges. The Inter­University Council met 
for  the  first  time on 8 March 1946, and after a series of meetings the members of  the 
committee in November 1947 approved the creation of the university colleges in Africa 
and the  implementation of  the recommendations of  the Asquith Report. 81 The Asquith 
Report  had  become  the  outline  for  the  exportation  of  British  universities  to  overseas 
colonies. By 1948 five University colleges were established in British Africa. Four were 
affiliated with  the University of London:  the University College Gold Coast  (Ghana);
23 
University  College  Ibadan  (Nigeria);  University  of  Khartoum  (Sudan);  and  the 
University  of  Makerere  (Uganda).  The  fifth  university  college,  Fourah  Bay  College 
(Sierra Leone), remained affiliated with the University of Durham as it had been since 
1876. 82 
The  development  of  African  History  as  a  discipline  owes  its  existence  to  the 
implementation  of  the Asquith  Report  in  1945. With  the Colonial Office  approval  to 
create  university  colleges  in Africa  and  expand  higher  education,  the Report  put  into 
place  the  creation  of  an  infrastructure  that  would  lead  directly  to  the  formation  of 
African History  as  an  academic  tradition. Two  important  recommendations  contained 
within  the Asquith Report  contributed directly  to the development of African History. 
The first recommendation was the insistence on the encouragement of British academics 
to staff the new institutions. 83 The second was that staff,  in accordance with the nature 
of  the  British  academic  tradition,  must  be  able  to  undertake  original  research. 84  The 





accepted  as  an  academic  discipline  in  its  own  right. 86  However,  the  new  ‘Asquith’ 
colleges as they were known, staffed by British academics, led ultimately to the creation 
of  the  discipline  of  African  History. 87  African  History  began  developing  away  from 
Imperial  History  as  the  African  past  became  acknowledged  and  academically 
legitimised. 
The  formal  creation  of  four  British  sponsored  African  universities  in  1948  to 
supplement  Fourah  Bay  College  in  Sierra  Leone  led  to  the  establishment  of  an 
educational  infrastructure in Africa. From 1787 to 1948 a shift occurred from sporadic 
informal education to institutionalised formal university education in Africa. Missionary 
control gradually gave way  to  an  increased  involvement by  the British government as 
Africa  gained  strategic  importance  through  the  First  and  Second  World  Wars.  The 
Colonial Office expanded upon the earlier work of missionary societies, and produced a 
series of educational reports that over the years matured into the policy of ‘trusteeship’ 
and  ‘adaptation’ expressed  in  the Elliot and Asquith Reports of 1945. Underlying  the
24 
creation  of  these  educational  reports  was  the  British  desire  to  retain  strategic  and 
commercial  influence  after  African  colonies  gained  independence.  These  reports  led 
directly to the expansion of higher education in Africa and an ideology that stressed the 
adaptation  of  curriculum  that  included  the  research  of  peoples  and  places  previously 
considered  void  of  history.  By  1948  there  was  an  educational  infrastructure  within 
British  African  territories  that  set  the  path  for  the  development  of  the  discipline  of 
African History  that  exists  today.  It  was  from  the  new  university  colleges  of  Africa, 
located in the most important areas of British Africa, that African History was born, and 
it was in the hands of the predominantly English trained academics that African History 
was  researched  and  written.  In  Chapter  Two  I  examine  how  the  need  for  higher 














































































































































































































































































































































British  government  reports  as  evidence  of  change  and  growth.  During  these  two 
centuries  the  growth  of  higher  education  in  Africa  and  the  expansion  of  interest  in 
African  History  in  Britain  became  inexorably  linked.  Importantly,  this  chapter  will 
explain  how  educational  and  political  advances  put  in  place  an  infrastructure  that 
contributed  to  the  creation  of  the modern  discipline  of African History.  In  doing  so  I 
illustrate  that  the  requirement  for  study  of  Africa  and  its  people  was  the  result  of  a 




known  as  the  Scarbrough  Report. 1  I  then  spotlight  how  the  Scarbrough  Report 
contributed  to  the  discipline’s  development.  The  first  ten  years  after  the  Scarbrough 
Report was  a  key  period  of  academic  infrastructural  development. Two major  reports 
emerged, the Hayter Report and the Robbins Report, which finally established African 
History within academic institutions in the United Kingdom. 2 
The  transition  to  academic African History  in Britain: From 1787  to 
the recommendations of the Scarbrough Report in 1947 
In Great Britain formal university courses on Africa and its people were limited before 
the  late 1940s. Nevertheless,  educated Britons  learned  some  information about Africa 
and  its  people  from  the  published  works  of  travellers  and  explorers  as  well  as 
newspapers  and  exhibitions.  The  First  World  War  and  the  Second  World  War  also 
increased public attention on Africa and increased the numbers of English people who 
travelled  to  the  continent.  Along  with  an  increased  awareness  of  Africa  followed  an 
increased  need  for  cultural  and  geographical  information  about  the  region  and  its 
peoples. Early  travellers  to  the  region  also  needed  to  develop  basic African  language 
skills, and during the periods of war this became a necessity.
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The  forebears  of  African  History  departments  in  the  United  Kingdom  were 
private  societies  formed  by  intellectuals  and  wealthy  businessmen  in  the  eighteenth 
century.  One  such  society  was  the  Association  for  Promoting  the  Discovery  of  the 
Interior Parts of Africa, more commonly known as the African Association, which was 




Fezzan,  John  Lewis  Burckhardt’s  journey  through  Egypt  and  Nubia,  and  the  artist 
Henry  Salt’s  exploration  of  Ethiopia  and  Egypt.  The  information  gained  by  these 
adventurers was published and exhibited, and represented some of  the earliest popular 
accounts  of  Africa  and  its  peoples.  The  African  Association  merged  with  the 
Geographic  Society  in  1831  and  the  society  gained  its  Royal  Charter  in  1859. 4  The 
Royal  Geographic  Society’s  main  function  was  to  scientifically  record  and  map  the 
globe,  and  thus  its  information  served  a  strategic  importance  to  the  commercial  and 
military expansion of Empire. 
The most  important private organisation to promote the study of Africa  from a 
cultural  perspective  was  the  African  Society,  founded  in  1901  in  posthumous 
recognition of  the pioneering work on West Africa produced by Mary Kingsley. 5  The 
African Society gained a Royal Charter in 1935, becoming the Royal African Society. It 
is  interesting  to  note  that  this  society  was  financed  from  donations  by  two  educated 
Africans, Mr. R. B. Blaize and Dr. E. W. Blyden. 6 This was the same Edward Blyden 
who  had  argued  vigorously  for  the  creation  of  a West African  University  in  the  late 
nineteenth  century. Blyden  became  the  first  vice­president  of  the African Society. As 
such,  the  society  had  since  its  inception  been  concerned  with  the  promotion  of 
knowledge and the education of both British and African peoples. 
The  strategic  importance  of  education  both  for  Africans  and  Europeans  was 
acknowledged in a speech made by Frederic Shelford at the Society’s inaugural meeting 
in 1901. Shelford, introduced to the meeting as ‘the largest employer of labour in West 
Africa’,  pointed  out  the  importance  of  Africa  in  terms  of  the  size  of  population,  the 
number  of  natural  resources  available  for  home  industry,  and  the  value  of  marketing 
goods  back  to  the  Africans  themselves. 7  Furthermore,  Shelford  made  an  important 
connection:
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Why  is  it  that for hundreds of years West Africa has been regarded 
as  the  darkest  spot  of Darkest Africa? Why  is  it  that  for  scores  of 
years  our  merchants  have  lived  on  the  edge  of  the  sea  and  have 
bought from the natives only such palm oil, kernels, rubber and other 
products as  they chose and  have sold  to the natives  such European 
goods as the natives have happened to hear of and to require? Why 
have  the  natives  not  produced  more?  Why  have  they  not  bought 
more  from us? Why  in  fact  has  not  the  trade  between  this  country 
and  those Colonies  been greater? Why has our knowledge of  these 
Colonies been chiefly derived from the wars we have waged against 
them? Why  did we  have  to  fight  the Ashantis  again  and  again  till 
1896? Why did we have to punish the Benins in 1897? Why did the 
Mendis rise in 1898? Why did we have to fight the Ashantis again in 
1900?  Is  not  the answer  to all  these questions  to be  summed up  in 
one word—“Ignorance”. 8 




Africans  there was  also  a  strategic  need  for  the  British  to  be  educated  about Africa. 
Shelford’s  comments  share  a  remarkable  similarity  to  the  later  comments  made  in 
government reports promoting the study of Africa in Britain after 1945. 
The  African  Society  promoted  the  dissemination  of  knowledge  about  African 
peoples in Britain through the establishment of its pioneering publication the Journal of 
the  African  Association.  The  importance  of  this  journal was  summed  up  in  the  1951 
fiftieth  jubilee  edition  that  noted  that  since  its  creation  in  1901 until  the  1920s  ‘there 
was no other Society or Journal devoted mainly to the investigation of African life and 
customs’. 10  Along with  the  publication  of  the  Journal  of  the African Association,  the 
contribution of  the African Society to the development of  formal African studies took 
practical  shape  in  the  contribution  of  one of  its most  promising  staff members, Alice 
Werner,  to  the  newly  formed  School  of  Oriental  Studies  (SOS)  at  the  University  of 
London  in  1916.  Alice Werner  became  a  lecturer  in  Swahili  at  the  School  and  was 
joined  by  her  sister  Mary. 11  The  two  Werner  sisters  were  responsible  for  teaching 
African languages until their retirement in the 1930s. 
The  creation  of  the  SOS  tacitly  acknowledged  the  importance  of  the  study  of 




that  focused  specifically  on  languages  or  taught  introductory  language  courses  for 
diplomats  and  government  officials  in  London.  The University  of  London decided  to 
meet the need for such an institution, and in 1905 the university council recommended 
that  a  school  be  set  up  within  the  University  of  London  to  expressly  teach  Oriental 
languages. 12  In  1908,  a  committee  of  inquiry  approved  the  recommendation  for  the 
formation  of  a  separate  constituent  college within  the University  of  London.  After  a 
decision was made to situate the new school at Finsbury Circus in London, the process 
went  on  hold  until  1912  when  Parliament  passed  an  act  to  create  the  SOS.  In  1914 
funding was approved, but with the outbreak of the First World War the creation of the 
institution was  delayed.  Sir  Philip Hartog,  the main  proponent  for  the  creation  of  the 
school, promoted the usefulness of  the  institution  in the War effort,  and  in 1916 SOS 
received its Royal Charter, finally opening in February 1917. 13 The school’s location in 
London  related  directly  to  its  role  in  training  diplomats  and  government  officials  for 
foreign posts, central to the post­1918 expansion of British territory in Africa. 14 
During  the 1930s SOS  focused on the practical  teaching of  foreign  languages. 
Officials  recognised  that  training also  should  be given  in Literature, History, Religion 
and Customs of foreign peoples, but  those fields remained limited at the school during 
this decade. 15  In 1932  the School was  reorganised  into eight departments. There were 
six  for  the study of  languages and cultures, one for Oriental history and Law, and one 
for  phonetics  and  linguistics. The  regional departments were: Ancient  India  and  Iran; 
Modern India and Ceylon; South East Asia and the Islands; the Far East; the Near East; 
and Africa. 16 The regions and languages studied at SOS in the 1930s reflected areas of 
British government and business  interest. In recognition of  the growing  importance of 
British territories  in Africa and with the help of a Rockefeller Foundation Grant, SOS 
gradually built up an African studies department between 1932 and 1937 with a staff of 





institution  in United Kingdom  for Oriental and African  languages. Over one  thousand 
members of the armed services were trained at SOAS between 1943 and 1945. 19 By the 
end of  the War  the School had proven  itself an  invaluable  institution and  had made a 
strong case for increased government funding to meet the changing requirements of the
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Post­War  period.  Cyril  Henry  Phillips,  who  became  a  lecturer  at  SOAS  in  1936, 
Professor  in Oriental History and head of  the History Department  from 1946 to 1980, 
and  who  also  served  as  Director  of  SOAS  between  1957  and  1976,  pointed  out  the 
context in which the proposal for increased government support was met: 
The movement of world affairs, the ebb and flow of British fortunes, 





Secretary Of State  for Foreign Affairs,  authorised  the  establishment  of  a  commission 
under the chairmanship of Lord Scarbrough to examine the current state of Oriental and 












economic growth. As Chapter Three,  ‘The National  Importance  of These Studies’,  of 
the Scarbrough Report states: 
a nation which does not possess a  sound  foundation of scholarship  is 
ill­equipped  to  deal with world  affairs,  for  scholarship  is  the  source 
from  which  a  knowledge  of  other  countries  and  an  interest  in  their 
ways  of  living  is  spread  among  the  people.  At  a  time  when  great 
efforts are being undertaken to make co­operation between the nations 
the  basis  of  world  peace  and  future  prosperity  this  foundation  of 
scholarship  has  an  importance  which  cannot  be  disregarded  without 
injury to the national and to international and to imperial interest. 22
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By  identifying  the  need  for  future  academic  enquiry  into  foreign  peoples,  the 
Scarbrough  Report  single­handedly  created  the  foundation  for  the  subsequent 
development of African History in British Universities. 
The  Scarbrough Report  acknowledged  that  non­linguistic  African  Studies was 
almost  non­existent  in  the  United  Kingdom.  It  recommended  the  ‘building  up  of  an 
academic  tradition  comparable  in  quality  and  in  continuity  with  those  of  the  major 
humanities and sciences’ 23  and suggested that facilities for linguistic and non­linguistic 
study  of  Africa  should  be  developed  with  urgency  across  the  United  Kingdom.  To 
create an academic  tradition  in Oriental, Slavonic, East European and African Studies 
required new students and academics who would become specialists  in  these  fields of 
study. 24 Without the expansion of departments, new students and trained specialists, no 
expansion  of  knowledge  in  these  new  subjects  could  be  undertaken.  The  Report 
recommended twenty studentships in African Languages and thirty studentships in non­ 
linguistic  African  Studies  for  young  students  who  might  be  trained  to  hold  junior 
academic  posts. 25  In  addition,  the  Scarbrough  Report  made  provision  for  grants  to 
expand  the  staffing  of  university  departments  and  centres  of  study:  ‘On  a  very  rough 
estimate,  the  additional  annual  expenditure  which  the  Universities  as  a  whole  would 
need to incur might be of  the order of £225,000 at the end of  five years, and a  further 
£225,000 at the end of ten years’. 26 






provisions  made  for  future  staff  levels  at  SOAS.  The Director  of  SOAS  submitted  a 
proposal  to  the Scarbrough Commission  to  expand  staffing  levels  for African Studies 
from 1944/45 to 1960. 29 These recommendations specify a remarkable increase in staff 
numbers  considering  that  at  the  time  there were  only  six  staff  in  the  African  studies 
department. The Scarbrough Report accepted the proposed increase at SOAS  from six 
staff to forty­eight over sixteen years, and recommended that they ‘be accepted in their 
entirety’. 30  With  provision  made  for  only  two  lecturers  in  Anthropology  and  two 

















of London, Oxford  and Cambridge. 32  The  authors  also  hoped  to  foster  an  interest  in 
African  studies  at  ‘[t]wo  other  universities,  one  in  Scotland  and  one  in  the  north  of 
England’. 33  The  Institute  of  Colonial  Studies  at  Oxford  University  was  encouraged 
under  the  leadership  of  Margery  Perham,  a  noted  historian  of  Colonial  Africa  and 
Reader  in Colonial Administration,  to ‘direct attention to the problems of  the Colonial 




at  Oxford  and  Cambridge  were  encouraged  to  build  upon  their  existing  strengths  in 
Colonial Studies, particularly  that of Anthropology, which was at  the  time considered 
essential for those who sought careers in Africa. 36 
The  milestone  Scarbrough  Report  of  1947  marks  one  of  the  most  important 
developments  in  the  creation  of  the  discipline  of  African  History.  This  report 
acknowledged  that  Africa  and  its  peoples  were  a  valid  area  of  concern  worthy  of 






Between  1947  and  1957  the  growth  in  academic  infrastructure  promoted  by  the 
Scarbrough  Report,  albeit  modest,  guaranteed  the  future  development  of  African 
History in the United Kingdom. While the Scarbrough Report intended to ‘increase the 
development of non­linguistic  subjects, which had been hitherto neglected’,  the actual 
institutional  increases  of  the  Scarbrough  Commission’s  recommendations  were 
limited. 37  In 1952, after only  five years,  the University Grants Committee stopped the 
provision of  specific grants  for Oriental, Slavonic, East European and African Studies 
put in place by the Commission. From 1952 onwards African Studies departments had 









academic  enquiry  in  the  late  1940s  and  throughout  the  1950s.  These  years  were  so 
crucial  to  the  full  emergence  of  the  discipline  that  Jan Vansina,  one  of  the  foremost 
Africanist  scholars,  claimed  in  his  1994  autobiography  that  African  History  had 











during  the  1930s Blake  trained  in  Imperial History  as  a  pupil  of  Arthur Newton,  the 
Rhodes  Professor  of  Imperial  History  at Oxford.  A  decade  earlier,  Newton,  the  then 
Professor  of  Imperial  History  in  the  University  of  London,  made  the  remarkable 
statement  that Africa  had  ‘no history  before  the coming of  the Europeans’. 44  Thus,  in 
the first half of the twentieth century, the first English academics writing on Africa, like 
Blake,  worked  within  an  educational  framework  steeped  in  an  imperialist  view  that 
considered Africa as an integral part of the story of European nations, not as a continent 
with  innumerable  histories  of  its  own. 45  As  a  result,  throughout  the  1930s  and  early 
1940s, publications on Africa were primarily the story of European enterprise in Africa. 
Yet scholars  like Blake had realised by the  late 1940s that a process of change was  in 
motion, and had acknowledged that the time had come to write a history of Africa from 
an  African  perspective,  albeit  at  this  stage  primarily  reconstructed  from  European 
records. 46 
In 1948 Roland Oliver was appointed as the first lecturer in the Tribal History of 
East  Africa  at  the  School  of  Oriental  and  African  Studies  in  London.  This  key 
appointment reflected the landmark shift in perspective that had occurred in recognising 
that Africa had its own history. This  lectureship was made possible by the provision of 
funding  generated  by  the  Scarbrough  Report.  Oliver’s  appointment  was  immediately 
followed by  his  field  research  in East Africa  between 1949  and  1950,  after which  he 
concluded that Ugandan history could be studied several centuries before the arrival of 
Europeans, a  fact  that hitherto had not been considered possible  in academic circles. 47 
During his fieldwork Oliver learned the importance of interdisciplinary cooperation, and 
on  his  arrival  back  in  England  he  presented  oral  traditions  as  legitimate  historical 
sources. 48  Oliver’s  appointment  in  1948  was  followed  in  the  same  year  by  the 
development  of  African  university  institutions,  administered  by  SOAS.  John  Fage’s 
appointment in 1949 as a lecturer in history at the University College of the Gold Coast, 





The  two  pioneering  fathers  of  the  discipline,  Roland  Oliver  and  John  Fage, 
played a pivotal role  in establishing the burgeoning subject of African History. 50 Both
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Oliver  and  Fage  acknowledged  the  need  for  cooperation  between  historians, 
archaeologists and anthropologists. 51  Throughout 1951 and 1952 Fage and Oliver met 
and  conceived  the  First  Conference  on  African History  and  Archaeology, which was 
held in 1953 at SOAS. 52 The conference brought together academics from a wide range 
of disciplines and was subsequently described by Oliver  in his 1997 autobiography as 
having  put  African  History  on  the  map. 53  This  was  the  first  ever  international 
conference designed to bring history teachers from all of the African university colleges 
together alongside international scholars. It’s central topic of discussion was the urgent 
task  of  advancing  pre­European  African  history. 54  Discussion  centred  on  how  oral 
traditions, archaeological remains and written records might be used to reconstruct the 
African  past.  Historians  at  the  conference  realised  that  the  minimal  written  evidence 
available from largely pre­literate West­African societies meant that to uncover the pre­ 
colonial past alternative evidence had to be garnered. To counter the claims of sceptics 
within  the academy,  historians of Africa  had  to prove, as Vansina claimed,  that  there 
were  enough  accurate  sources  to  present  indigenous  history,  and  importantly  that  this 
history existed for pre­colonial Africa. The success of this conference can be measured 
by  the  fact  that  Fage  subsequently  implemented  African  history  courses  at  the 
University of the Gold Coast between 1953 and 1954. 55 
While  the  1953  conference  had  opened  the  way  for  academic  interdisciplinary 
cooperation,  the  1957  conference  set  about  making  the  future  direction  of  African 
History  a  reality.  The  proceedings  for  the  1953  and  1957  conferences  were  each 
subsequently  published. 56  Both  of  these  reveal  that  the  focal  point  of  these  seminars 
were  centred  around  the  methodological  problems  confronting  historians  and 
archaeologists.  The  1957  conference  held  at  SOAS,  like  its  pioneering  1953 




the  1957  conference,  oral  tradition  was  discussed  at  length  in  the  proceedings  and 
singled out as an  important area for continued attention. 59 Vansina considered the two 
groundbreaking  conferences  in  the  1950s  on  African  History  and  Archaeology  as 
evidence  of  the  acceptance  of African History’s  legitimacy  as  an  academic  subject. 60 
Both Vansina  and Fage, writing  in  the  1990s,  reflected on  how historians  of  tropical 
Africa doubled between 1953 and 1957, with thirty­three papers submitted  in the  first
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conference  and  seventy  in  the  second. 61  However,  aside  from conferences,  there was 
still no real forum for the academic sharing of multidisciplinary information. 
Between 1948 and 1957 attempts at  the  integration of a multidisciplinary history 




preparing their  students  for London University degrees’. 62  Integral  to the development 
of the emerging discipline was the need to supervise postgraduate students who would 
ultimately go on to teach African history from an Africanist perspective. The difficulty 
in  training  students  in  African  subjects  in  the  United  Kingdom  was  that  they  were 
constrained  by  limited  funding.  Furthermore,  in  a  three­year  postgraduate  course 
students  could  not  develop  adequate  African  language  skills. 63  In  his  1997 
autobiography  Oliver  claimed  that  the  ultimate  result  of  this  was  that  postgraduate 
students were restricted to writing African history from European records. 64 
Evidence  of  the  dependence  on  European  sources  can  be  seen  in  the  details  of 
postgraduate  theses  produced  and  the  research  undertaken  in  African  subjects.  James 
Coleman investigated the current state of Africanist research in 1959 within the United 
Kingdom,  and  concluded  that  the  discipline  had  progressed  along  a  multidisciplinary 
path combining anthropology, sociology and history. 65 Coleman noted that ‘51 of the 72 
Ph.D. dissertations completed  in British universities during the period 1950­1956’ and 





greater  than  those  in  history.  In  sum,  the  number  of  postgraduate  students  studying 
African  topics  in  the  United  Kingdom  during  this  period  were:  forty  studying 
anthropology;  eleven  in  history;  six  for  political  science  and  law;  five  for  linguistics; 
five in economics; and five in geography. 
It  is  particularly  striking  that,  despite  the  growth  of  postgraduate  interest  in 
African subjects between 1948 and 1957, few students produced theses that considered 
an African perspective of events for pre­colonial Africa ca.1450­1800. Of the sixty­six 
students  who  completed  an  M.A.  or  Ph.D.  thesis  on  African  subjects  up  until  and
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including 1957, only thirteen can be considered as pre­1800 histories. 68 Of these, only 
ten  theses  were  on  subjects  directly  about  African  peoples  removed  from  European 
contact: one  for Tanganyika  in Central Africa; one  for Ethiopia;  and  eight  for Egypt. 
Furthermore,  all of  the  theses  related  to ancient and medieval  history prior  to 1450. 69 
During  the  first  ten  years  of  the  development  of  the  discipline,  then,  postgraduate 
attention was mainly directed at African histories that could be researched from written 
records held in European archives. 
One  striking  exception  to  scholars’  continued  reliance  on  written  European 
records was the British trained Nigerian academic Kenneth Onwuka Dike, who received 
his Ph.D. from the University of London in 1950. Much has been written in retrospect 





for  a  doctorate,  and  it  was  not  easy  then  to  get  a  supervisor  or  the 
relevant University Committee to agree to it. That is why his resultant 
work  Trade  and  Politics  in  the  Niger  Delta  marks  and  important 
milestone  in  the  evolution  of  historiography  not  only  in  Africa,  but 
also generally. 71 
While  not  exclusively  a  work  which  utilised  oral  sources,  Dike  did  incorporate 
traditional histories throughout his first chapter, ‘The Pattern of West African Trade and 






The  acceptance  of  African  History  was  achieved  by  1957  through  the  crucial 
acknowledgment by scholars  in the value of an  interdisciplinary approach towards the 
reconstruction  of  the African  past. Revealing  the  pre­colonial  past was  the  key  factor 
required  for  historians  to  present  an  Africanist  history,  and  the  lack  of  pre­colonial 
sources  necessitated  interdisciplinary  skills.  Historians,  particularly  those  teaching  in 
African  universities,  were  beginning  to  turn  their  attention  to  pre­colonial  history,  a 
point  reinforced by  the success of  the 1953 and  1957 conferences on African History
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and Archaeology at  SOAS.  It was  due  to  the  pioneering work  done between  the  two 
conferences  that  teams  of  academics  from  different  disciplines  were  able  to  work 
together on similar projects. One such project was the ‘Scheme for the Study of Benin 
History  and  Culture’,  launched  in  1956  under  the  direction  of  Kenneth  Dike.  Since 
completing his Ph.D. dissertation, Dike had returned to Nigeria and  joined the History 
Department  of  the  University  College,  Ibadan.  After  working  at  the  West  African 
Institute for Social and Economic Research between 1952 and 1954 he returned to the 
university  and  in  1956  was  awarded  a  Professorship  and  the  chair  of  the  History 
Department. 74 
Dike’s Benin project  sought  to  integrate the  findings of  various  interdisciplinary 
fields  in  order  to  recreate  the  history  of Benin,  an African  kingdom which  flourished 
from  the  tenth  century  until  conquered  by  the  British  in  the  late­nineteenth  century. 
However, while  there were  interesting points made,  the ultimate goal of an  integrated 
picture  of  Benin’s  history was  not  achieved.  Robert  July,  looking  back  on  the Benin 
project in 1987, wrote that: 
[m]uch  information  and  experience was  gained,  particularly with  the 
complexities  of  a  multidimensional  project.  Written  records  of 
European  origin,  local  oral  traditions,  the  sociology  of  contemporary 
Benin, and  the material  remains of  the past were all  studied  in detail 




According  to  July,  the major  stumbling  block  to interdisciplinary  cooperation was  the 
complexity  involved  in  understanding  other  disciplines’  methodologies  and  to 
satisfactorily  express  both.  Despite  the  best  intentions  of  academics  to  grasp  the 
complexities  of  other  disciplinary  methods  it  was  clear  that  by  the  late  1950s  the 
intended  interdisciplinary  cooperation  on  the  Benin  project  was  not  successfully 
achieved. For example, Alan Ryder, who worked on Dike’s Benin Scheme, went on to 
write  Benin  and  the  Europeans,  1485­1897  in  1969,  a  work  that  failed  to  use  an 
interdisciplinary approach and relied predominantly on archival records. 76 
The failure of interdisciplinary cooperation was especially true in the presentation 
of pre­colonial African  history, an essential area of  study  for  the emerging discipline. 
The recovery and presentation of pre­colonial African history was required to prove that 
Africans  had  a  history  of  their  own  before  the  arrival  of Europeans. The difficulty  in 
presenting a total picture of history for any area of pre­colonial Africa during the 1950s
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was  directly  attributable  to  the  lack  of  comprehensive  evidence  available  in  any  one 
particular  type of  source. The  reconstruction of  the African past,  according  to Roland 
Oliver, was not related to the scarcity of sources, rather, African historians would need 
training in numerous languages. One would need to read: 
English,  French,  Arabic,  Portuguese,  Dutch,  German,  Italian, 
Afrikaans, Amharic, Greek Latin and Ancient Egyptian,  [Spanish]  to 
name  only  the  most  important.  The  unwritten  lore  of  pre­colonial 
times  has  to  be  recovered  from  peoples  speaking  some  six  or  seven 
hundred  languages.  The  archaeological  approach,  beginning  with 
man’s origins and before, continuing right up to the eve of the colonial 
period, requires as many skills as the historical. 77 
With  the  historian  of  Africa  requiring  competency  in  European  languages,  the 
appropriate African  languages,  and  an  understanding  of  archaeological  methods,  it  is 
little  wonder  that  the  majority  of  historians  during  the  1950s  reconstructed  African 
history mainly from the European archival record. 78 
It is also understandable that the colonial period dominated publications on Africa 
during  the  1950s.  While  historians  were  being  trained  in  new  approaches  the  more 
plentiful  written  records  of  the  colonial  period  offered  instantaneous  sources. Where 
adequate written materials  existed  there was  little  cross­disciplinary work  required  to 
reconstruct  an  account  of  past  events.  It was  the  lack of written African  sources  that 
created  difficulty  in  the  training  of  historians  in  a  new  type  of  African  History,  and 
ultimately the problematic nature of source material would influence the presentation of 
the African past. 
During  the  period  from 1948  to  1957,  anthropologists,  archaeologists,  linguists 
and historians wrote and researched Africa within their own given fields, met to discuss 
their  findings  at  conferences,  and  published  their  ideas  in  journals. Despite  relatively 
few  numbers  of  Africanist  historical  theses  during  the  1950s  that  covered  the  pre­ 
colonial  period  of  African  history,  dramatic  growth  had  been  achieved  in  the 
recognition that multidisciplinary cooperation was required in the subject. In the case of 
most  postgraduates  their  theses  concerned  the  better  known  regions  such  as  North 
Africa,  the  coastal  regions  of  West  Africa  and  South  Africa,  where  there  was 
considerable European  contact,  and  usually  focused on  the  late­nineteenth  century.  In 
hindsight,  the  1950s  can  be  seen  as  a  transitional  point  in  the  development  of  the 
discipline, and while Vansina’s claim  that  that  the discipline  had come  into academic 
acceptance  by  1957  is  valid,  the  discipline  had  not  yet  resolved  its  interdisciplinary 
methodological  dilemma.  According  to  Vansina  in  his  1994  autobiography,  by  1960
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none  of  the  various  interdisciplinary  schemes  were  successful  in  creating  a 
multidisciplinary reconstruction of the past. 79 
However,  the  decision  at  the  1957  conference  to  create  the  Journal  of  African 
History  and  its  subsequent publication  since 1960 went  in some way  to  rectifying  the 
need for a cross­disciplinary approach. The Journal of African History provided a forum 
for  historians  and  specialists  in  the  field.  The  success  of  the  1953  and  the  1957 




of  Africa,  as  ‘the  coming­of­age’  of  African  History. 81  What  made  the  Journal  of 
African History  so  important was  that  it was  the  first  journal  dedicated  to  publishing 
multidisciplinary  articles  on  the  history  of  Africa  and  its  people,  focusing  on  an 
Africanist perspective. Terrance Ranger, a respected Africanist historian, paid tribute to 
the  foundation of  the  Journal of African History  at  the 1974 University of Edinburgh 
conference  ‘African Studies  since 1945’, where  he noted  that  the  journal championed 
the now accepted multidisciplinary approach to the African past. 82 
While  the  Journal  of  African  History  enabled  publication  in  one  place  of 
multidisciplinary  investigation  into African history,  its role remained more as a  forum 
for knowledge than a tool of interdisciplinary training. The journal’s strength lies solely 
in its ability to present African history to a wide readership. To Jan Vansina, writing in 
1995,  the  attempts  to  integrate  oral  and  archaeological  evidence  into  the  historical 
discipline of African History have still not been satisfactorily achieved, and despite the 
valiant  efforts  of  the  Journal  of  African  History,  African  History  and  archaeology 
remained  divided  largely  due  to  the  difficulty  of  integrating  the  findings  into  a 
meaningful  historical  account. 83  One  example  of  an  attempt  to  share  disciplinary 
findings  in  the  Journal  of  African  History  can  be  seen  in  the  constant  revisions  to 
radiocarbon dating in pre­colonial Africa. Between 1960 and 2002 the journal published 
twenty­four  articles  on  radiocarbon  dating,  each  updating  artifactual  evidence. 84  This 
dating  provides  some  useful  information  for  reconstructing  the  chronological 
framework for African civilisations, but due to its non­absolute nature, exact dating  is 
difficult and thus is problematic for use by historians. The problem of interdisciplinary 





from  a  multitude  of  sources,  something  unthinkable  before  the  Second  World  War. 
With the 1957 conference on African History and Archaeology the discipline of African 
History  had  achieved  a  sense  of  legitimacy.  Courses  and  methodologies  were  being 
established that would culminate in a massive growth in the study of African History in 





1960s. The  first of  these was published  in 1961 by  the University Grants Committee, 
Report of the Sub­Committee on Oriental, Slavonic, East European and African Studies, 
known as the Hayter Report. The authors of  the report acknowledged the  fundamental 
contribution  of  the  Scarbrough  Report  to  all  subsequent  developments  in  African 
Studies  in  the United Kingdom,  yet,  at  the  same  time,  the Report  noted  that  political 
changes rather than the recommendations of the Scarbrough Commission had increased 
the  study  of  Africa  in  British  institutions. 86  The Hayter  Report  outlined  that  between 
1947  and  1961  there  had  been  considerable  improvement  in  non–linguistic  African 




in  their  recommendations  for  the  immediate  increase  in  Oriental,  Slavonic,  East 
European and African Studies. 88 The Hayter Report was published at a time when de­ 
colonisation had resulted in creating ‘seven newly independent territories, four  in Asia 






throughout  the  1960s.  John  Fage  gives  a  good  overview  of  the  important 
recommendations of the Hayter Report: 
A further dose of Scarbrough­type medicine was urgently needed to 
expand  the  total quantity of university  research  into these areas,  'to 
increase  the  number  of  students  outside  the  language  departments 
who  come  into  contact with  the  ideas,  history  and  problems of  the 
non­western  world',  and  'to  achieve  a  better  balance  between 
linguistic  and  non­linguistic  studies  and  between  classical  and 
modern studies'. To this end  it was  recommended  that over  the  ten 
years  1962­71  earmarking  should  be  resumed  to  create  125  new 










States  by members  of  the Hayter Commission. 93  The  intention  behind  the  creation  of 
these centres was that academics of different disciplines would gather to share sources 
and  develop  a well­rounded  approach  to  the  peoples  and  regions  being  studied.  Fage 
states  that,  ‘after  Hayter  had  reported,  it  was  interesting  to  notice  that  SOAS  put 
alongside  its  departmental  structure  a  framework  of  area  studies  centres,  headed  by 
chairmen drawn in rotation from the various disciplinary departments—albeit not from 










there were 533,000 students  in  higher education  in  the United Kingdom. 98  In order  to 
cope  with  the  planned  increase  in  students,  the  Report  recommended  an  increase  in
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staffing  to  maintain,  and  if  possible  increase,  the  ratio  of  teachers  to  students. 99 
According to Fage, ‘[b]y the 1960s, especially perhaps with the implementation of the 
Robbins Report after 1963, substantial numbers of British academics with experience in 
Africa  were  finding  their  way  onto  the  teaching  and  research  staffs  of  the  UK 
universities’. 100 
Table  2  contains  a  list  of  academics who worked  in  African  universities who 
went on  to hold major academic posts. For the most part  this  table  is concerned with 
universities  in  the United Kingdom and English  scholars. The exceptions are Andrew 
Roberts, Graham  Irwin,  John Omer­Cooper,  Ivor Wilks  and  Jack Lander. Roberts,  an 
American, spent his entire career after Dar Es Salaam teaching at SOAS, and Graham 
Irwin,  an Australian  educated  in Britain, was  John  Fage’s  successor  in Ghana  before 
heading the African Studies department at Columbia University. Omer­Cooper, a South 
African who shifted  to New Zealand  to escape an attempt on his  life, was  the  former 
head of  the history department at the University of Zambia. He effectively established 
African History as a subject  in New Zealand at Otago University. Wilks, a pioneer of 
African  oral  history,  taught  for  over  two  decades  at  Northwestern  University  in 
Chicago,  and  Landers,  an  English  medieval  historian,  was  a  prominent  historian  in 
Africa before going to Canada. Like Landers, not all of the people in the table went on 
to teach African History. For example, Patrick Collinson was an ecclesiastical historian 
of England  and  Jack Scarisbrook was  an English medievalist. Robert Gavin  and Eric 
Stokes produced some African history, but Gavin predominantly worked on English and 
Irish history and Stokes became a major historian of India at Cambridge. Roger Anstey 
and Richard Gray were  former  students of Roland Oliver  and Andrew Roberts a past 
student  of  Jan  Vansina.  Importantly  all  of  these  historians  were  serving  in  Africa 
between 1950 and 1970, the crucial years of the discipline’s development. 
The expansion of the supporting infrastructure of higher education driven by the 
Robbins  Report  helped  to  bring  historians  who  had  trained  in  Africa  into  history 
departments across the United Kingdom. These new lecturers carried their expertise on 





















































History  and  the  Directorship  of  CWAS  in  Birmingham. 102  CWAS,  under  the 




African History  at  SOAS  and CWAS.  In  a  large  part,  the  success  of  the  discipline’s 
growth  in  the United Kingdom  is  attributable  to  them,  particularly as  they  influenced 
the next generation of graduate students in the discipline of African History. 
In the 1980s,  special  editions of  the  Journal of African History paid  tribute  to 




African  history  programmes  in  American  universities.  By  the  time 
Roland retired in 1986, he had supervised forty­two theses on a wide 
variety  of  aspects of  sub­Saharan African  history, with  a  particular 
concentration  on  Eastern  Africa.  Perhaps  most  striking  of  all  was 
that a quarter of  these theses were primarily based on oral  tradition 
rather  than  documentary  sources.  It  is  a  testimony  to  the  high 
standards on which he insisted that twenty­six out of these forty­two 
theses have been published. And even when he retired he took with 
him  to  his  home  in  Frilsham  the  supervision  of  a  last  thesis, 
concerned  with  the  early  twentieth­century  history  of  Namibia. 










continent which  he  taught  for  nearly  20  years  to  first­year  undergraduates’. 105  By his 
retirement  in 1984, Fage had supervised twenty doctoral  students,  the most prominent 
of whom were: Robin Law (Professor of History, University of Stirling); Robin Cohen 
(Professor  of  Sociology, Warwick  University);  Finn  Fuglestad  (Professor  of  History, 
Oslo University); and Adam Jones (Professor of History, University of Leipzig). 106 
By 1963, African History as a discipline was institutionalised as an accepted part 
of  the  academic  curriculum  in  the  United  Kingdom  and  Africa,  supported  by  an 
elaborate  educational  infrastructure.  The  Hayter  and  Robbins  Reports  recognized  the 
recommendations  of  the  Scarbrough  Report  and  provided  a  solid  foundation  for  the 
budding  discipline.  With  the  provision  of  funding  and  the  experience  of  working  in 
Africa, English academics spread African History throughout the United Kingdom. The 
fact  that many of  the  scholars who  taught  in Africa went  on  to  hold  senior  academic 




1948  were  seminal  moments  in  the  discipline.  Indeed,  the  academic  infrastructure 
developed in Britain in parallel to the growth of African higher education, as discussed 
in  chapter  one.  Together,  these  two  events  guaranteed  the  establishment  of  African 
History  as  an  academic  subject  in  British  universities  in  Africa  and  the  United 
Kingdom.  The  creation  of  the  modern  discipline  of  African  History  in  the  United 
Kingdom  was  the  outcome  of  a  continuous  pattern  of  educational  development 
supported by the growth of an infrastructure promoted at first by missionaries, private 
institutions and  then  established  formally  by  a succession of government  reports. The 
growth of SOAS in the 1940s and 1950s, established in Britain a solid foundation from 
which all subsequent developments in African Studies could take place. While the 1947 
Scarbrough Report was  pivotal  in  establishing  the  future  direction  of African Studies 
and  promoting  government  support  for  the  expansion  of  educational  facilities,  the 






university  departments.  The  Robbins  Report  enabled  the  appointment  of  prominent 
African historians  to  positions  in  the United Kingdom who would  subsequently  drive 








































































































































































































































































































































the  Second World War. 1  While  U.S.  links  with  Africa,  in  both  a  missionary  and  an 
educational context, had existed since the end of the nineteenth century, these links did 
not develop into the creation of African History in the same way that it had in England. 2 
More  importantly,  the  historical  links  between  Africa  and  the  United  States  were 
formed  through  the  trans­Atlantic  slave  trade, which  forcibly  transported an estimated 
305,000 Africans to the United States from the 1620s to the 1850s. 3 The  institution of 
slavery was so  integral  to the United States  that  twelve Presidents were slave owners 
before slavery’s abolition in 1865. The descendents of these slaves form a major part of 
the population of the United States and thus the connection between Africa and America 
is  more  obvious  than  that  between  the  United  Kingdom  and  Africa.  However,  the 
United  States  was  less  direct  in  transferring  the  growing  awareness  for  an  African 
perspective  in  higher  education  than  the  British,  who  controlled  substantial  African 
territories between the 1780s and the 1960s. 
Interest  in  African  Studies  in  the United  States  had  been  active  since  the  late 





1960s  in acknowledging  that Africans had a history that was not  inferior  to European 
history.  In  his  1999  presidential  address  to  the  American  Historical  Association, 
Africanist scholar Joseph Miller recalled that academic courses in African history were 
taught  by  one  of  Du  Bois’  former  students,  the  African  American  scholar  Leo 
Hansberry. Miller noted that Hansberry: 
introduced  the  first  academic courses  in African  history at Howard 
University  in  the  early  1920s,  [and]  capitalized  on  its  nationalist 
spirit to justify Africans' political accountability. [T]hese pioneering 
historians of Africa overwhelmed the regional historical traditions of 
the  colonial  era  and  adapted  basic  progressive  assumptions  to
60 





In  this  chapter  I  chart  the  development  of  African  History  in  the  mainstream 
academic community in the United States from 1946 to 1970. 6 The rapid shift towards 
decolonization after the Second World War increased U.S. academic interest  in Africa, 
and  by  the  late 1960s U.S. universities expanded African History courses  to be at  the 
forefront of  the  discipline.  The  focal  point  of  this  chapter  is  to  extend  the  concept of 
infrastructure to include the essential role historians played in creating the discipline. I 
will examine the overall development of African History as an academic subject in the 
United  States,  focusing  on  the  acceptance  of  a  strategic  national  need  for  and 
subsequent  funding  of  African  Studies  programs.  I  will  also  look  at  how  African 
History was expanded through the contribution of  individual historians who developed 
university  departments,  producing  an  influential  generation  of  postgraduates.  I  will 





1946 and 1970 African Studies developed  rapidly,  illustrating  the  importance  that  the 
study  of Africa was  given  by  its  financial  benefactors. Why were African Studies  so 
important to the United States? The answer  lies  in the strategic need recognised by the 
government,  private  societies  and  academics  for  linguistic  and  cultural  understanding 
between Americans and Africans. This understanding was prompted by  the growth of 
trade  between  the  two  regions  during  the  Second  World  War,  the  impact  of 
decolonisation that had removed African regions  from traditional  spheres of European 










crisis.  “In a  real  sense  the  future of our civilization depends on  the 
direction  education  takes,  not  just  in  the  distant  future,  but  in  the 
days immediately ahead”. Three principal goals for higher education 
are  given  top  priority:  “They  are  to  bring  to  all  the  people  of  the 
Nation:  Education  for  a  fuller  realization  of  democracy  in  every 
phase  of  living.  Education  directly  and  explicitly  for  international 
understanding  and  cooperation.  Education  for  the  application  of 
creative imagination and trained intelligence to the solution of social 
problems  and  to  the  administration  of  public  affairs”.  These 




1960. 9  At  the  time  of  this  report  African  Studies  was  virtually  non­existent  in  the 
mainstream  academy,  but  the  need  to  understand  foreign  peoples  was  a  stated 
educational priority. 
In  May  1949  the  Social  Science  Research  Council  (SSRC)  published  Area 
Studies,  with  Special  Reference  to  their  Implications  for  Research  in  the  Social 
Sciences, a report that identified the need for area studies. 10 The Report highlighted that 
pre­war Area Studies had focused on Latin American Studies and Far East Studies, but 
the Second World War  had placed urgency on  the demand  for  specialised knowledge 
about  new  regions  and  peoples—those  hitherto  outside  the  focus  of  U.S.  scholarly 
attention. By 1949, the Report authors noted, there had been little interest shown ‘in any 
part of Europe (other than Russia) and there  is even  less  in such major world areas as 
the Near East, Africa, the Indian World, or Southeast Asia’. 11 Area Studies was seen as 
essential  to  the  welfare  of U.S.  citizens:  ‘the  scholarship  of  this  country  was  found 
wanting when put  to the test of war—wanting  in precise knowledge of different areas 
and their peoples, and wanting in the accumulation of materials which would have made 
sound research or analysis possible’. 12  Furthermore,  the Report argued that  ‘[n]ational 
welfare in the post­war period more than ever before requires a citizenry well informed 
as  to other peoples,  and  the creation of  a  vast body of knowledge  about  them’. 13  The 
SSRC  Report  contended  that  it  was  the  responsibility  of  universities,  academics,
62 
libraries  and  museums  to  fill  gaps  in  knowledge  about  areas  of  the  world  such  as 
Africa. 14 
The  Report  also  stressed  the  importance  of  developing  interdisciplinary 
scholarships for young academics to encourage them to consider particular peoples and 
cultures from their own perspectives. 15 The SSRC aimed to promote peaceful relations 
with  foreign  nations  and  so  prevent  the  possibility  of  a  future  war.  In  the  event  of 
another war,  there would be a body of expert knowledge on regions and peoples. The 
SSRC  Report  concluded  that  centres  for  Area  Studies  needed  to  be  supported  at 







In  1963  he  was  Professor  of  African  Studies  and  the  Director  of  the  Programme  of 
African  Studies  at  Johns  Hopkins  University;  Research  Associate,  Foreign  Policy 
Association; Deputy Director  of  the Office  of Dependent Area Affairs, United States 
Department of State; Member  of  the United States Delegations  to  the United Nations 
General  Assembly,  Trusteeship  Council  and  of  the  Committee  on  Information  from 
Non­Self  Governing  Territories;  Consultant  to  the  Carnegie  Corporation  and  Ford 
Foundation;  and  past  President  of  the  African  Studies  Association. 18  His  career 




of African territories, a rise  in humanitarian missions and the  fear of Soviet  influence. 
American  interaction  with  African  was  to  serve  economic,  military  and  intellectual 
needs. U.S. financial aid to Africa  for  the sixteen year period between 1946 and 1961 
totalled  $1,800,000,000—clearly  considerable  importance  had  been  placed  on 
American–African relations. To put this figure into perspective, McKay notes that until 
1953 American aid to Africa was so small  that  it does not register  in the Government 






African  Studies  departments  in  the  United  States  was  directly  attributable  to  the 
provision  of  funding  by  private  and  government  organisations. 20  For  Carter,  the 
beginning of African Studies in the United States as we know it today, occurred in 1948 
when  Northwestern  University  offered  the  first  African  Studies  curriculum,  which 
combined  courses  from  several  specialities  into  one  coherent  programme. 21 
Northwestern University  was  only  able  to  offer  a  full  programme  in  African  Studies 
because of funding provided by the privately run Carnegie Corporation in New York. 22 
The  creation  of  Northwestern’s  African  Studies  programme  in  1948  was 
followed by  rapid  expansion  of African Studies  programmes  across  the United States 
over  the  next  decade,  all  of  which  were  directly  attributable  to  some  form  of 
government  or  private  funding. 23  For  example,  courses  and  programmes  in  African 
Studies  were  funded  by  the  Ford  Foundation  at  Boston  University  and  Stanford 
University  in  1953  (although  at  Stanford  studies  were  primarily  in  Economic, 
Agricultural  and  Food  research  until  1962/3),  Howard  University  and  Harvard 
University in 1954, and the University of California in 1957. The Ford Foundation also 
provided  funds  for  research  fellowships  in  African  Studies. 24  Similarly,  the Carnegie 
foundation  supported  fellowships  for  the  study  of  Africa,  gave  funds  to  Stanford 
University  along  with  the  Ford  Foundation,  and  gave  financial  support  to  African 
Studies at Duke University  in 1955.  25 The Ford Foundation alone gave US$5 million 
towards  the  expansion  of  African  Studies  programmes  between  1952  and  1960. 26  In 
1957,  in  keeping  with  the  rapid  expansion  of  African  Studies,  the  African  Studies 
Association (ASA) was founded in New York with Professor Melville J. Herskovits, the 
director  of  the  African  Studies  department  at  Northwestern  University,  as  its  first 




Bulletin  listed  the  following  ten  universities  offering  African  Studies  programmes: 
Boston  University;  University  of  California  at  Los  Angeles;  Duke  University 
(Commonwealth Studies Centre); Duquesne University; Hartford Seminary Foundation;
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Johns  Hopkins  University  (School  of  Advanced  International  Studies);  Northwestern 
University;  Roosevelt  University;  Stanford  University  (Food  Research  Institute);  and 
Yale  University.  By  1964  the  African  Studies  Bulletin  was  able  to  list  twenty­two 
programmes. 29 
The  doubling  of  African  Studies  programmes  in  six  years  can  be  in  part 
attributed to the addition of government funding for education, which aimed to combat 
the  fear  of  Soviet  superiority  in  education. 30  In  1958  the  United  States  Government 
passed  the  National  Defence  Education  Act  P.L.  85­864  (NDEA). 31  This  Act,  while 
concentrating  on  the  urgent  need  to  establish  language  training  centres,  also  made 
provision  for  area  studies  in  general  and  the  commitment  to  financial  support  for 
building African Studies programmes. 32 The impact of the Act was immediate: it led to 
the  funding  and  development  of  African  languages  and  area  programmes  in  African 
Studies at eight centres by 1965. 33 Title IV of the Act, ‘National Defence Fellowships’ 
aimed  to  increase  the  number  of  college  teachers  and  expand  the  number  of  Ph.D. 
programmes and students through financial assistance to existing and new programmes. 
Importantly for the field of African Studies, Title IV ‘placed no restrictions on the fields 
of  study  that  could  qualify  for  funding,  and  it  did  not  require  institutional  matching 
funds’. 34  Thus,  through  a  combination  of  private  and  government  initiatives,  African 
Studies  increased  significantly.  As  Philip  Curtin  noted  in  1971,  the  growth  in 
membership of the African Studies Association increased from about twenty Africanists 
in 1950, to about two hundred by 1960, and then to eighteen hundred by 1970. 35 
Despite  the  expansion  of African Studies  from 1948  to  1960, African History 
remained  within  African  Area  Studies  departments,  and  until  the  1960s  these  Area 
Studies  programmes  paid  little  attention  to  an African perspective. African Studies  in 
the United States consisted mainly of Anthropology and  non­historical Social Science 
departments, which  had  for  some  time dominated African Studies. Gwendolen Carter 
and Philip Curtin noted that  in the 1950s African History as a discipline lagged behind 
African  Anthropology,  both  in  numbers  of  academics  and  in  considering  an  African 
perspective. 36  Developments  in  the  1960s  proved  key.  Writing  in  1967  Leonard  M. 
Thompson stated that in the 1950s: 
American  students  were  encouraged  to  study  African  history  with 
grants  from  the  federal  government  and  from  foundations.  In  this 
respect  the  Ford­supported  Foreign  Area  Fellowship  Program  has 
performed a seminal role. Its first grants for the study of sub­Saharan 
Africa were made  as  early  as  1954, when  the Gold Coast was  still
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moving  toward  independence.  In  the  next  four  years  only  seven 
awards were made  to  historians,  but  after  that  the  allocations were 
increased and by 1966 forty­one Americans and Canadians had been 


























the  increased  personal  interest  of  scholars  and  increased  financial  aid  the  discipline 
received  in this decade. Political Science was particularly  strong during the 1960s and 
1970s,  bolstered  by  interest  in  new  African  nations  and  by  Soviet  action  in  African 
regions, such as the Congo and Angola.
66 
In  the  late  1940s  and  1950s  Area  Studies  programs  had  expanded  and 
acknowledged  the  need  for academic attention  towards Africa.  In  turn  this  resulted  in 
the establishment of African History as an academic subject in African Studies courses 
by the end of the 1960s. African Studies developed between 1948 and 1970 as a result 




Philip  Curtin,  Jan Vansina  and African  History  at  the  University  of 
Wisconsin 
As  African  Studies  began  to  expand  in  the  United  States  throughout  the  1950s  and 
1960s, the University of Wisconsin made a crucial decision  in 1961 to add an African 
Studies  Programme,  which  remarkably  for  its  time  focused  on  History  rather  than 
Anthropology. This programme had come  into being  largely because of  the actions of 
one  its  staff  members,  the  historian  Philip  Curtin.  Curtin  had  joined  the  Wisconsin 
faculty  in  1956  to  replace  the British Empire  historian Paul Knaplund, and was  hired 
primarily for his expertise in Imperial History and interest in Latin America. 39  In 1955 
Curtin travelled to Africa to research his book The Image of Africa: British Ideas and 
Action,  1780­1850,  published  in  1964.  This  trip  began  Curtin’s  lifelong  academic 
relationship with Africa, a relationship that would lead him to create an African History 
programme at the University of Wisconsin. 40 
Following  his  trip  to  Africa,  Curtin  made  several  crucial  decisions  that 
accelerated the development of the African Studies programme. In 1957 he invited John 
Fage,  then  teaching  in Ghana,  as a  visiting Professor  to take the Knaplund  lectures at 
Wisconsin.  Curtin  noted  in  his  autobiography  that  this  decision was  made  by  him  in 
order to ‘introduce graduate training in African History’ at the university. 41 Fage taught 
a  British  Empire  in  Africa  course  for  a  semester  and  joined  Curtin  in  his  regular 
seminars,  which  had  by  then  become  seminars  in  African  history.  Curtin  described 
Fage’s presence at Wisconsin as ‘historic’, noting that this was ‘the first seminar  in an 
American university designed to train doctoral candidates  in African history’. 42 Curtin 
organised  the  publication  of  Fage’s  lectures  by  the University  of Wisconsin  Press,  a 





Image of Africa  to  two volumes,  he  regularly  travelled  from Wisconsin  to  the United 




but  Fred  Harvey  Harrington,  vice  president  at  the  University  of  Wisconsin,  offered 
Curtin  a  chance  to  develop  his  own  programme. 45  Under  Curtin’s  leadership  the 
University  of  Wisconsin  developed  the  Comparative  Tropical  History  programme, 
which  studied Africa,  tropical America  and South Asia.  African Studies,  though, was 
the  centrepiece.  As  Curtin  recollected,  by  1959/60  the University  of Wisconsin  ‘was 
becoming known as a place that placed special emphasis on African history’. 46  Indeed, 
in 1960  the University of Wisconsin  had  ten doctoral candidates  in African History. 47 
The  crowing  glory  of  Curtin’s  administrative  achievement  in  establishing  African 
History  at  Wisconsin  was  the  appointment  of  the  young  Belgium  historian  and 
anthropologist  Jan Vansina  in  1960, which was  followed  by  the  formal  creation  of  a 
dedicated  African  Studies  programme  in  1961. 48  Roland  Oliver  noted  in  his 




Vansina’s  reputation  rests  largely  on  the  fact  that  he  pioneered  the  use  of  oral 
testimonies  using  methods  of  both  history  and  anthropology.  Prior  to  completing  his 
doctorate,  Vansina  had  completed  his  Masters  degree  in  medieval  history  at  the 
University  of  Leuven  in  Belgium  and  postgraduate  training  in  anthropology  at 
University College, London. 50  In December 1952 Vansina was posted to Africa as an 
anthropologist  for  the Belgium  Institute  for Research  in Central Africa  (IRSAC),  and 
between  1953  and  1956  he  conducted  fieldwork  in  the  Belgium  Congo  amongst  the 
Kuba people. 51 During his African research Vansina concluded that oral traditions were 
legitimate  sources  for  the  reconstruction  of  the  past  and  that  his  work  was  in  fact 
historical  not  anthropological  or  ethnographical.  In  1956  Vansina  was  accepted  as  a 







were  indeed  history,  and  not  anthropology,  or  perhaps  folklore.  Without  him  there 
would  not  have  been  a  thesis  nor  a  degree  in  the  department  of  history’. 53  Vansina 
focused  mainly  on  oral  sources  at  a  time  when  historians  studying  Africa  relied  on 
written evidence. 
The confirmation of Vansina’s Ph.D. dissertation, ‘The Historical Value of Oral 
Tradition:  Application  to  Kuba  History’,  enabled  Vansina  to  continue  his  fieldwork 
collecting oral testimonies. After the completion of his doctorate Vansina again returned 




Philip Curtin  during  their  research  trips  to Africa. 55  Between 1958  and  1960 Vansina 
continued  researching  oral  traditions  for  IRSAC  and  taught  some  courses  at  the 
University of Lovanium in the Belgium Congo, which served both the territories of the 
Congo  and  Ruanda­Urundi,  until  political  upheavals  forced  him  to  flee  Africa  and 
return  to  Belgium  in  1960. 56  With  no  fixed  employment  prospects  Curtin  convinced 
Vansina to accept an assistant professorship at the University of Wisconsin in 1960. 57 
While at Wisconsin, Vansina produced  the seminal work on oral methodology 
for  historians,  Oral  Tradition:  A  Study  in  Historical Methodology,  first  published  in 
French  in 1961 as De La Tradition Orale: Essai de Méthode Historique. 58 This work, 






by  evaluating  them  in  an  attempt  to  recreate  for  himself  the 
circumstances which  existed  at  certain  given moments  of  the  past. 
And here the historian using oral traditions finds himself on exactly 
the same level as historians using any other kind of historical source 





1985 published  as Oral  Tradition  as History. 61  A  striking  feature of Vansina’s work, 
evident throughout his publications, is the critical appraisal of methods and sources, and 
in particular a keen awareness of the limitations of both. 
In  1961,  along  with  the  publication  of  Oral  Tradition,  Vansina  attended  the 
Fourth  International  African  Seminar  at  the  University  of  Dakar  in  Senegal.  This 
conference  was  the  first  of  a  series  of  International  African  Institute  conferences  to 
focus on  the emerging  role of  history as  a  subject with  relevance  for Africa, and was 
attended  by many  important  historians  and  anthropologists. 62  The  seminar  centred on 
three problems facing the historian of Africa. The first focused on the techniques of the 
historian:  oral  tradition,  archaeology,  ethnography,  and  linguistics.  The  second 
considered the role of the historian in relating the African past to the present. The third 
explored  particular  aspects  of  historical  representation  within  sub­fields  such  as 
economics,  regions  and  state  systems. 63  The  seminar  and  subsequent  publication  of 
papers focused participants’ attention on pre­colonial Africa and on areas where written 
documentation  were  scarce. 64  Importantly,  Vansina’s  participation  in  this  conference 
and his earlier publications drew academic attention towards the general acceptance of 
oral sources and Vansina’s own expertise. 65 By 1963 Vansina had been promoted to full 
Professor at Wisconsin, a  year before  the publication of  this conferences proceedings, 
and  by  1965  headed  a  separate  African  History  Programme  at  the  University  of 
Wisconsin. 66 
Between  1961  and  1965  Vansina’s  publishing  record  was  phenomenal. 
Alongside numerous  journal  articles  he  had produced  five  books  by  the  end  of  1964, 
four  sole­authored  and  one  co­edited. 67  In  1966  Vansina  published  his  most  famous 
work  utilising  oral  sources  to  portray African  pre­colonial  societies, Kingdoms of  the 
Savanna. 68 Here Vansina was able  to convincingly  reconstruct aspects of pre­colonial 
history  for  regions  of  Central  Africa  that  had  been  largely  ignored  by  European 
historians  because of  a  lack  of written  sources,  and  thus  strengthened  the  use  of  oral 
traditions as valid tools for historical reconstruction. Kingdoms of the Savanna won the 




After  recruiting  Vansina  to  Wisconsin,  Curtin  set  about  developing  the 
University  of Wisconsin’s  area  studies  programmes  and  his  own  research  agenda.  In 
1963, to complement the African Studies programme, Curtin instituted the Department 
of African Languages and Literature, which to this day remains the only one of its kind 
in  the  United  States. 70  Thus,  the  University  of  Wisconsin  had  complemented  and 
strengthened  the  African  Studies  Programme  by  expanding  the  natural  links  between 
language study and area study. This was followed by the creation in 1965 of a separate 







a  comprehensive  investigation  on  the  volume of  the  trade  from  the mid­1400s  to  the 
mid­1800s.  According  to  Eugene  D.  Genovese,  the  premier  historian  of  American 
slavery,  Curtin’s  findings,  while  focusing  primarily  on  the  numbers  of  enslaved 
Africans,  challenged  the  existing  knowledge  and  assumptions  of  the  academy.  In 
Genovese’s words: 
The United States received only  five per cent of all Africans  in the 
trans­Atlantic  trade;  yet  in  1950  it  contained  more  than  thirty  per 
cent  of  all  those  of  African  descent  in  the  Western  Hemisphere. 
What  happens,  then,  to  the  common  assumption  that  Southern 
slavery  was  so  much  more  rigorous  and  brutal  than  Caribbean  or 






the  connection  between  The  Atlantic  Slave  Trade  and  Economic  Change  in  Pre­ 
Colonial Africa: 
When  Philip  Curtin's  monumental  The  Atlantic  Slave  Trade:  A 
Census… produced new quantitative estimates of  the magnitude of 




error),  but  in  the  possibilities which  they  offered  for  proceeding  to 
real  historical  accounts  of  the  impact  of  the  growth  of  this  terrible 
trade  upon  the  economic  and  social  development  of  African 




Curtin’s work on Senegambia,  covering  the period 1450­1850,  integrated oral  sources 
with  archival  sources  to  illustrate  that  Africa  was  not  isolated  or  removed  from  the 
wider  Atlantic  world  economy.  In  doing  so,  Curtin  extended  his  earlier  quantitative 
work  on  the  slave  trade  to  show  that  Africans  themselves  were  active  economic 
participants rather than passive actors in early modern history. 
Curtin’s  pioneering  integration  of  African  history,  the  slave  trade  and  world 
history, while obvious today, was not so clear at  the time. The revolutionary  idea that 
through  studying  the  slave  trade  African  history  could  be  revealed  as  part  of  global 
history  challenged  the  previously  held  academic  belief  of  the  early  twentieth  century 
that Africa was void of history. Curtin demonstrated to the academy that Africans had 




knowledge  and  enthusiasm  on  to  the  next  generation  of  Africanists.  Combined,  they 
supervised  sixty­two  doctoral  graduates  in  the  African  History  programme  at  the 
University  of Wisconsin. 75  The  contribution  of  these  two men was  acknowledged  by 
their  colleagues  and  former  students  in  festschrifts,  Africans  in  Bondage:  Studies  in 
Slavery and the Slave Trade: Essays in Honor of Philip D. Curtin on the Occasion of 
the  Twenty­Fifth  Anniversary  of  African  Studies  at  the  University  of  Wisconsin, 
published in 1986, and Paths Toward the Past: African Historical Essays in Honour of 
Jan  Vansina,  published  in  1994. 76  Both  tributes  acknowledge  the  role  of  Curtin  and 
Vansina in breaking new ground in the approach to African History and in the manner 
in which each enthusiastically supported the development of graduate students. In Paths 
Toward  the  Past  the  editors,  Vansina’s  past  students,  note  that  ‘Jan’s  audacious, 
inventive spirit has been infectious for his students. Many of us feel that he trusted us to 
tackle  problems  that  we  would  never  have  dared  to  attempt  without  his  trust…The 
profession cannot but grow in appreciation of what he has contributed’. 77
72 
A  clear  example  of  the  evidence  of  Curtin’s  and  Vansina’s  impact  on  the 
discipline can be seen in the Ph.D. graduates produced at the University of Wisconsin. 






Universities, but  their collective contribution  to  research  in African 
history  and  to  the  establishment  of  the  subject  in  the  major 
universities of North America was to be pre­eminent. 79 
The  importance  placed  on African  language  skills  and  fieldwork were  quite  different 
from SOAS, which never made a mandatory requirement for African fieldwork to be a 
part of its doctoral programme. 80 
The  following  table  of  Ph.D.  graduates  during  the  years  1963  to  1996  at 
Wisconsin clearly  illustrates  the  importance of Curtin  and Vansina as  supervisors and 
also illustrates that the majority went on to receive employment as academics (see Table 
4). What is also striking about the names included in this  list  is that many of them are, 








Joseph Miller,  like Curtin,  had  the honour of being elected president of  the American 
Historical  Association,  which  in  itself  reflected  African  History’s  ranking  as  an 
academic subject. This Association’s importance can be gauged by the fact that its past 
presidents  have  included  U.S.  Presidents  Theodore  Roosevelt  and Woodrow Wilson. 
Like Vansina, Curtin produced  some outstanding  scholars—Paul  Lovejoy and Patrick 
Manning  to  name  a  select  few.  Certainly  all  of  the  graduates  from  the University  of 





YEAR  NAME  ADVISOR  ACADEMIC POSITION 
1963  John William  Curtin  SUNY­Stony Brook (emeritus) 
1964  Julian Witherell  Curtin  Library of Congress (retired) 
1966  E.J. Alagoa  Vansina  Port Harcourt 
Andrew Roberts  Vansina  SOAS (emeritus) 
John Rowe  Curtin  Northwestern (emeritus) 
1967  Raymond Kent  Curtin  Berkeley (emeritus) 
1968  Bruce Fetter  Vansina  Wisconsin­Milwaukee 
J. Forbes Munro  Vansina  Glasgow (emeritus) 
1969  William Brown  Curtin  Wisconsin (deceased) 
Victoria Coifman  Vansina  Minnesota 





1970  Allen Isaacman  Vansina  Minnesota 
1971  Fred Berg  Curtin  Colgate (emeritus) 
Joseph Corry  Curtin  Wisconsin (retired) (admin) 
Myron Echenberg  Curtin  McGill (emeritus) 
Hassan Mohamed  Vansina  Khartoum 



















Philip Shea  Vansina  Bayero, Nigeria (deceased) 
Thomas Spear  Feierman  Wisconsin (emeritus) 
Shirin Walji  Feierman  Nairobi 
1975  Adell Patton  Brown  Missouri 
Kings Phiri  Feierman  Malawi 
Richard Sigwalt  Vansina 









1978  Robert Harms  Vansina  Yale 
1979  John Berntsen  Feierman  State Dept 
David Newbury  Vansina  Smith 
1980  Jeffrey Peires  Feierman 
1981  Ismail Abdalla  Feierman  William & Mary 
M. Musambachime  Vansina  Zambian Ambassador to UN 
Kingsley Ogedengbe  Vansina 
1982  Bakonzi Agayo  Vansina  Zaire 
Marc Dawson  Feierman  Western New England 
Janet Ewald  Brown  Duke 
1983  David Anthony  Feierman  UC­Santa Cruz 
1984  Carol Dickerman  Feierman  Michigan (admin) 
Bryant Shaw  Vansina  USAF 
1985  J.S. Mohlamme  Vansina  VISTA, South Africa 




1987  Joyce Kirk  Feierman  Wisconsin­Milwaukee 
Elizabeth Schmidt  Feierman  Loyola 
1988  Lynda Day  Feierman  CUNY­Brooklyn 
Jonathon Glassman  Feierman  Northwestern 
Tharcisse Nsabimana  Vansina  Burundi 
1989  Kenneth Curtis  Vansina  California State­Long Beach 
Renee Tantala  Feierman 
1991  Michele Wagner  Vansina  Minnesota 
1992  Nancy Rose Hunt  Vansina  Michigan 
Pier Larson  Vansina  Johns Hopkins 
Paul Landau  Vansina  Maryland 




1995  David Leaver  Vansina  Georgia Southwestern 





Henige.  Lovejoy, who  completed  his  Ph.D.  under  Curtin  in  1973,  has  made  a  career
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studying  Africa,  the  slave  trade  and  its  international  dimensions.  Henige,  who  also 
completed  his  Ph.D.  in  1973,  was  inspired  by  Vansina’s  interest  in  methodological 
issues, particularly those pertaining to oral testimony. These two scholars, stimulated by 
their  supervisors,  have  both  been  in  turn  influential  in  the  development  of  African 
History.  The  careers  of  both  of  these  men  are  evidence  of  the  importance  of  their 
postgraduate training. 
Professor Paul E. Lovejoy currently holds the Canada Research Chair in African 
Diaspora History,  and  is  a  Research  Professor  in  the Department  of History  at York 
University,  Toronto,  and  the  Department  of  History,  University  of  Hull,  Wilberforce 
Institute  for  the study of Slavery and Emancipation. He  is also a Fellow of  the Royal 
Society  of  Canada,  and  the  Director  of  the  Harriet  Tubman  Resource  Centre  on  the 
African Diaspora at York University. The Canada Research Chairs’ Program is part of a 
national  strategy by the government of Canada to make  it one of  the top countries  for 
research  and  development.  In  2000  the  Government  created  a  permanently  funded 






his  mentor Philip  Curtin. Martin  Klein,  also  a  noted Africanist  historian  of  the  slave 
trade,  regards Lovejoy’s  second  edition  to  still  be  ‘the  indispensable  summary  of  the 
history  of  slavery within Africa’. 83  Lovejoy’s  study  examines  how  slavery  developed 
within  indigenous  societies  and  was  influenced  by  international  trade,  and  it  is  not 
confined to the trans­Atlantic slave trade but also discusses the impact of slavery on the 
social, economic, and political development within Africa. 84 Lovejoy has continued to 
focus  on  slaving  and  the  slave  trade  throughout  his  career  and  he  is  currently 
investigating the slave trade in the Bight of Biafra, working on a book on the history of 
slavery  in  the  interior  of Nigeria.  This work  in  progress  looks  at  how  slavery  in  the 
interior relates to the forced migration of enslaved people to the Americas. Along with 
the  publication  of  five  books,  fourteen  chapters  in  edited  volumes  and  numerous 
articles,  most  of which  focus  on  slavery  and  the  slave  trade,  Lovejoy  has  supervised 
over  a  dozen  Ph.D.  dissertations  on  African  history. 85  Through  publications  and  the
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training  of  students Lovejoy  has  continued  the work of  Curtin  in  developing African 
History. 
In  comparison  to  Lovejoy,  David  Henige,  a  former  student  of  Vansina, 
contributed  to  the  development  of  African  History  through  a  more  structural  role. 
Henige currently works as Bibliographer  for African Studies and Anthropology at  the 
University of Wisconsin. According to Henige his decision to study African history was 
an  easy  choice  given  that  in  the  1960s,  ‘the  field was  a  tabula  rasa, where  one  could 
make an impression and also (not insignificantly) get funding’. 86 The choice to apply to 
the University of Wisconsin was simple: at the time it had ‘by far the strongest African 
history  program,  with  Jan  Vansina  and  Philip  D.  Curtin,  and  later  others’. 87  He 
completed his doctorate  in African  history  from the University of Wisconsin  in 1973, 
after  conducting  fieldwork  in Ghana  among  the Fante,  focusing on  the  chronology of 
oral traditions. After a brief stint as a lecturer at the CWAS in the United Kingdom he 
returned to the University of Wisconsin in 1974, and became the Africana bibliographer 
for  the  university,  completing  a  postgraduate  Library  studies  qualification  in  1978. 
Henige was  influential  in  helping  to establish  the Africana collection at  the university 
into a world class resource for African Studies. 
In  1974  Henige  founded  the  journal  History  in  Africa:  A  Journal  of  Method. 
This journal, published annually by the African Studies Association: 
focuses  on  historiographical  and  methodological  concerns  and 
publishes  textual  analysis  and  criticism,  historiographical  essays, 
bibliographical  essays,  archival  reports  and  articles  on  the  role  of 
theory and non­historical data in historical investigation. 88 
These  topics  reflected  Henige’s  academic  interest  in  historical  methods.  Henige  has 
remained the journal’s editor since 1974, and has published several books, primarily of 
historical  methods  and  criticism  and  over  one  hundred  and  seventy  journal  articles. 89 
Henige’s  work  was  influenced  by  the  critical  approach  taken  by  his  supervisor  in 
evaluating oral  sources and methods. His Ph.D. dissertation, published  in 1974 as The 
Chronology  of  Oral  Tradition:  Quest  for  a  Chimera,  was  considered  by  Andrew 
Roberts  to  be  the  ‘first major  theoretical  study  of  oral  tradition  as  historical  evidence 
since Jan Vansina's De la tradition orale (1961)’. 90 In it Henige discusses the value and 
limitations of oral traditions in establishing a chronology for societies. His work clearly 
shows  Vansina’s  influence  in  oral  methodology  and  in  the  critical  evaluation  of  the 
methodology and sources. To this Henige added Oral Historiography (1982), where he
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provided discussion  on  the  historical  use  of  oral  sources.  In  this  volume Henige  also 
noted the stimulation and influence of Jan Vansina on his work. 91 
As the editor of History in Africa, head of the Africana collection, and the author 
of  several  books, David Henige  has  for  over  thirty  years  been  a  tireless  promoter  of 
African history. Historian Adam Jones, a former student of John Fage, considers Henige 
to be one of the people who most influenced him after the completion of his doctorate. 92 
Jones,  an  historian  who  focuses  on  pre­colonial  Africa,  has  conducted  considerable 
analysis of early European  texts. Henige  in  his  role as editor of History  in Africa has 
promoted the  inclusion of numerous articles on the analysis and discussion of written, 







years with  vigour. An  infrastructure was  funded  by  both  the  government  and  private 
institutions like the Carnegie Corporation and the Ford Foundation. These organisations 
identified African Studies as of national importance. The University of Wisconsin took 
the  lead role  in developing the rich new field of African History,  led by two pioneers, 
Jan  Vansina  and  Philip  Curtin.  Under  the  influence  of  these  two  men  Wisconsin 
produced  sixty­two  doctoral  students  between  1960  and  1996,  half  of whom  became 
prominent  historians  of  Africa.  Curtin,  Vansina  and  the  University  of  Wisconsin 
established  the  academic  infrastructure  needed  to  produce  ongoing  graduates  who 
would help advance the practice of African History. David Henige and Paul Lovejoy are 
two  of  these  academics  to  graduate  from  the  African  History  programme  at  the 






















































































































































































































































































History’. 1  Blake,  at  the  cusp  of  the  new era  for African History, made  two  important 
recommendations  for  the  future  direction  of  academic  enquiry  in  this  field.  First, 
scholars  were  encouraged  to  study  African  History  from  an  African  point  of  view. 2 
Second,  in  order  to  achieve  a  new  direction  for  African  historical  study,  a  thorough 
investigation  of  existing  sources  and  the  discovery  of  new  ones  was  essential  to  the 
future development of the discipline. 3 Importantly, Blake believed that the major written 
sources  for  the  African  past  had  already  been  located.  Blake  acknowledged  that 






written  and  published  European Beginnings  in West  Africa  1454­1578.  Blake’s  1937 
work was the published version of his Master of Arts  thesis. 5  European Beginnings in 
West Africa discussed Iberian rivalry during the  first century of Portuguese activity  in 
West  Africa.  The  book  was  written  from  European  records,  primarily  those  of  the 
Portuguese,  and  did  not  include  any  African  sources.  Blake  followed  this  early 
publication  with  a  two­volume work  in  1942,  Europeans  in West  Africa  1450­1560: 
Documents  to  illustrate the nature and scope of Portuguese enterprise in West Africa, 
the  abortive  attempt  of  Castilians  to  create  an  empire  there,  and  the  early  English 
voyages to Barbary and Guinea. 6 Blake and his publisher the Hakluyt Society aimed to 
present  Africa’s  primary  source  accounts  by  the  early  explorers  and  travellers  to  an 
English  reading  audience.  In  volume  one  Blake  published,  edited  and  translated 
Portuguese  and  Spanish  primary  source  documents. 7  Volume  two  contained  the 












by  looking at  several case studies.  I  firstly will  investigate  the contribution of written 
European sources for pre­colonial history in West Africa and discuss how a selection of 
these  ‘golden  texts’  have  influenced  the  development  of  the  academic  discipline  of 
African History. I will then spotlight pre­colonial histories for the port regions of Sierra 
Leone and New Calabar  (Nigeria),  ca.1450­1800. We will  see  how  the availability of 
extant  source  material  has  shaped  historical  studies  of  these  two  African  Atlantic 
locations. I will also examine whether or not pre­colonial African History was able to 
develop  along  Blake’s  earlier  1949  recommendations,  namely  that  the  discipline  of 




the  discipline  of  African  History  and  the  Africanist  depiction  of  pre­colonial  West 
Africa  between  ca.1450  and  1800.  Indeed  academic  African  History  could  not  exist 
without  the  contribution  of  ‘golden  texts’,  which  enable  the  reconstruction  of  an 
Africanist  history  for  pre­colonial  African  peoples.  ‘Golden  texts’  form  a  crucial 
element  of Africanist  history,  providing  a  framework  around which  oral  histories  and 
anthropological  research  can  be  better  understood.  One  particular  factor  of  ‘golden 
texts’  is  that they are time and place specific;  there is not a series of written historical 
sources  for  any  region  of West Africa  covering  that  region  diachronically  throughout 





one  of  only  a  small  number  of  available  sources.  Second,  it  must  contain  valuable 
historical information. 
The  academic  history  of  pre­colonial West Africa  rests  upon  a  small  number  of 
written  European  sources  for  the  period  ca.1450­1800.  Scholars,  while  constantly 
looking for new written sources within the archives, acknowledge, as Blake pointed out 
in  1948,  that  most  of  the  important  sources  of  pre­colonial  West  Africa  are  already 
known to historians. 10 John Fage, in his compendium of pre­colonial sources, noted that 




















government  reports  or  collections  of  minor  accounts. 11  The  sources  sometimes  only 
briefly touch on a particular location, as in the example of Father Barreira, who lived in 
Sierra  Leone  from  1606  to  1609.  Conversely,  some  of  the  sources  cover  multiple 
locations.  The  table  makes  it  clear  that  there  are  few written  accounts  for  the  period 
ca.1450­1800 available for the historical reconstruction of pre­colonial West Africa, an
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area of  considerable  size  and  diversity.  Furthermore  it  is  apparent  from  the  fifty­year 
breakdown that sources become more prevalent in the second half of the period. 
In order to verify the importance of ‘golden texts’ I conducted a survey of articles 
published  in  the  Journal of African History. 12  I catalogued  the names of every source 
listed in John Fage’s guide and searched all of the publications of the Journal of African 
History  between 1960 and 2002  inclusive.  I  then  recorded the  number of articles  that 
contained  references  to these sources,  limiting my  list  to  those  ‘golden  texts’ cited by 
twenty  or  more  scholarly  articles. 13  The  most  numerously  cited  sources  are  those  of 
Bosman,  Dapper  and  Periera  (see  Table  6).  De Marees,  while  not  listed,  is  included 
within the works of Dapper and Barbot, who both reproduced sections of De Marees. 14 
Thus,  all  of  the  sources  identified  by  Fage  as  crucial  in  1971  received  the  most 
numerous references in the Journal of African History articles up until the end of 2002. 
Pereira, Bosman and Dapper  (who  includes De Marees),  are essential  sources  to 
reconstruct pre­1700 African history. Duarte Pacheco Pereira was Portuguese and spent 
his  entire  life  in  the  service  of  the  crown  of  Portugal. 15  He  lived  between  1450  and 
1530, and wrote Esmeraldo de situ Orbis in the years 1505­08. 16 Pereira’s writings were 
about  his  own  experiences  and  those  of  other  Portuguese  travellers  and  covered 
numerous  African  Atlantic  settlements  from Morocco  to  South  Africa. 17  Two  of  the 
foremost Africanist historians to write on Pereira, John Fage and Paul Hair, note that the 
Esmeraldo de situ Orbis  is more of a  navigational guide, or  ‘rutter’,  than a work  that 
sets  out  to  detail  the  people  and  places  of  the  African  coast.  Yet  both  authors 
acknowledge  that  Periera’s  work  contains  crucial  historical  information  for  the  late 
fifteenth century. 18 As Hair asserts, the value of Periera’s 
information on Guinea, other than the purely navigational, is therefore 





material  to  be  a  vital  text.  According  to  Fage,  Pereira’s  work  was  the  ‘first 
comprehensive  account  of  the  Upper  Guinea  coasts  to  have  survived’  and  ‘the  only 














































Given  the  fact  that  there are  few sources  for Lower Guinea  it  is no surprise that 
Periera’s  information  is  essential  for  any  historical  reconstruction.  For  example, 
consider  the  academic  debate  on  the  relationship  between  Benin  and  Ife,  two  pre­
88 
colonial  southern  Nigeria  cities  in  the  fifteenth  and  sixteenth  century. 22  The  debate 
centres on the authenticity of local tradition that claims that the ruling dynasty of Benin 
was  related by ancestry  to Odudua,  the ancestral  founder of  Ife. 23  The significance of 
this concerns the historical makeup and social interaction between African states within 
the  region, and  has  important consequences  for understanding  the pre­colonial  history 
of southern Nigeria. Some twenty years after  the debate had begun, John K. Thornton 
explained  in  his  1988  article  ‘Traditions, Documents,  and  the  Ife­Benin Relationship’ 
that academic difference of opinion surrounding the history of the region was driven by 
interpretation of source material. Thornton states that: 
the  debate  about  the  Ife­Benin  relationship  has  been  a  standoff  that 
matched  information  acquired  through written  documentation  against 
archaeological,  traditional and art history evidence, and  its  resolution 




small  in  comparison  to  many  other  areas  of  West  Africa.  Thornton  sought  to  ‘re­ 




Esmeraldo  de  situ Orbis  that  had  started  the  line  of  academic  enquiry,  remained  the 
essential  basis  from  which  all  other  sources  could  be  interpreted.  While  additional 
sources were added  by Thornton and other academics  throughout  the ongoing debate, 
Pereira remained the central starting point for all subsequent historical reconstruction. 
Another  example  of  the  relevance  of  Pereira’s  ‘golden  text’  to  the  history  of 
Lower  Guinea  is  its  contribution  to  the  history  of  the  Yoruba  Kingdom  of  Ijebu  in 
Nigeria. Robin Law, writing  in 1986, drew attention to the  fact  that much of  the early 
historical information on Ijebu that had been repeated in later European documents had 
derived  from the 1614 account of  the Portuguese author Manuel de Figuerido, who  in 
turn  had  taken  his  information  from  Pereira. 26  As  a  consequence,  the  seventeenth­ 
century texts had failed to record the change from ivory to cloth as a primary trade item, 
a  transformation  that  occurred  before  the  beginning  of  the  seventeenth  century.  Law 
pointed  out  that  sixteenth  to  eighteenth­century  writers  repeated  information  derived 
from  Pereira,  and  hence  relied  on  navigational  information  from  ca.1505­07  at  the
89 
latest.  As  in  the  case  of  the  Ife/Benin  debate,  the  lack  of  extant  pre­1800  sources 
requires  historians  to  cite Pereira’s  predominantly  navigational  text  in  studies  on pre­ 
colonial Ijebu. 27 
Unlike  Pereira,  Dapper  never  went  to  Africa  but  wrote  his  work  based  on 
travellers’ accounts  in Africa. Olfert Dapper’s text is one of the ’golden texts’ for pre­ 
colonial  West  African  History.  Dapper  published  his  work  in  Amsterdam  in  1668, 
which  was  translated  in  1670  into  English  by  John  Ogilby  and  published  as  Africa: 
Being  Accurate  Description  of  the  Regions  of  Ægypt,  Barbary,  Lybia,  and 
Billendulgerid, the Land of Negroes, Guinee, Æthiopia, and the Abyssines, with all the 
Adjacent  Islands,  either  in  the  Mediterranean,  Atlantick,  Southern,  or  Oriental  Sea, 
Belonging  Thereunto. 28  Fage  noted  ‘Dapper’s  work  is  the  major  seventeenth­century 




Adam  Jones,  another  scholar  who  investigated  Dapper’s  text,  also  noted  that 
Dapper offered material for Africa  that could  not be  found  in any other  source. 32  The 
first  was  the  ‘Kquoja  account’,  which  discussed  North­Western  Liberia  and  Sierra 
Leone.  The  Kquoja  account  contained  extensive  historical  information  on  the  local 
peoples, making it a rare document. 33 The second was the unpublished material Dapper 
used  to write  on  Loango  in what  is  now  Southern Gabon. While  containing  original 
information,  Dapper’s  Loango  description  also  included  information  from  other 
published  European  accounts. 34  Jones  identified  several  areas  of  Dapper’s  text  that 
could  be  considered  primary  material  because  the  sources  cited  by  Dapper  are  not 
extant. Robin Law noted that Dapper’s account follows on from Perieira’s to be one of 




Whereas  Dapper  never  went  to  Africa,  William  Bosman’s  publication, 
Naauwkeurige  beschrying,  published  in  Utrecht  in  1704,  was  based  on  first  hand 









Equafo  on  the  Gold  Coast  (1694­1700),  Bosman’s  work  remains  an  invaluable  first 
hand  account  of  the  region. 39  Bosman’s  publication,  in  twenty­two  letters,  devoted 
considerable space to describing the peoples and geography of the region. For example, 
one  letter describes the  interior states of  the Gold Coast, and eight discuss the people, 
vegetation  and  animals  of  the  Gold  and  Slave  Coasts.  Bosman’s  work  is  regionally 
specific.  Bosman  also  included  chapters  by  the  travellers  to  Africa,  David  Van 
Nyendael and John Snoek. Out of  the 493 pages of  text, 322 pages  relate to the Gold 
Coast,  100  to  the  Slave  Coast,  forty­six  to  the  Ivory  Coast  (written  by  David  Van 





greater  focus  on  textual  analysis.  The  limited  number  of written  pre­colonial  sources 
covering ca.1450­1800 can be seen in John Fage’s guide to pre­colonial sources. There 
are  often  no  oral  sources  that  can  be  reliably  used  for  the  pre­colonial  period.  Some 



















of  historical  enquiry  as  they  have  evolved  and  as  they  continue  to 
evolve.  This  emphasis  will  be  manifested  in  several  related  ways. 
History  in  Africa  will  include  articles  on  source  criticism  and 
evaluation and the nature of history and historical thought, surveys of 
the  historiography  of  themes  and  events,  archival  and  bibliographic 
reports,  review  essays  of  methodological  works,  and  studies  of 
historical problems which are comparative in focus or approach. 45 
For Henige and the editorial advisory board, which included prominent historians such 
as  Vansina,  Curtin,  Fage,  Joseph  Miller,  Paul  Hair,  Robin  Law,  Douglas  Jones,  the 
Portuguese  Admiral  Avelino  Teixeira  da  Mota  (whose  primary  interest  was  in  the 
investigation of pre­1800 texts), Albert Van Dantzig, Bruce Metzger, Michael Twaddle 
and Adiele Afigbo (the first doctoral student to graduate from the University of Ibadan), 





nine  articles  from 1974  to  1984  in History  in Africa,  updating  the English  version  of 
Bosman from the Dutch version. 47 Dantzig proved that the original 1705 English edition 
of Bosman was written  specifically  for  an English  audience  and  contained  biases  for 
this  audience,  not  to  mention  numerous  translation  errors  that  carried  through  to  the 
1967 republication. 48 
In 1978/79 John Fage began work on A Guide to Original Sources for Precolonial 
Western Africa Published  in European Languages: For  the Most Part  in Book Form, 
published  in  1987.  Fage’s  work  comprehensively  identified  the  published  primary­ 
source  monographs  for  pre­colonial  Africa.  The  guide  was  driven  by  an 
acknowledgement that historians needed access to a resource that  identified all written
92 










[O]ne,  that  for  all  the  substance  in  the  numerous  publications  and 
theses  written  on  the  history  of  Sub­Saharan  Africa  since  1960  the 
discussion of sources has received a far lower priority than it deserves; 
and  two,  while  recognizing  that  all  forms  of  historical  source  and 
methodology must be used in studying the history of Africa, no scholar 




be  made  available  and  critically  examined. Hair  noted  at  the  symposium  that  ‘[i]t  is 
precisely because the sources for the Black African past are so limited that the African 




focused  on  sources,  Raw,  Medium,  Well­Done:  A  Critical  Review  of  Editorial  and 
Quasi­Editorial Work  on  Pre­1885  European  Sources  for  Sub­Saharan  Africa,  1960­ 
1986. Jones’ book was driven by the findings of the 1986 conference, which established 
that  historians  had  an  urgent  need  for  a  guide  to  the  quality  and  subject  matter  of 
academic  edited  editions  of  written  European  sources  for  pre­colonial  Sub­Saharan 
Africa.  This  book,  along with  Fage’s,  formed  essential  tools  for  the  historian  of  pre­ 





completed on pre­colonial West African  history  has  been Paul Hair, Adam  Jones  and 
Robin  Law’s  edited  Barbot  on Guinea:  The Writings  of  Jean Barbot  on West Africa, 
1678­1712,  published  as  two  volumes  in 1992. According  to Paul Hair, Barbot’s  text 
‘has  probably  been  cited more  frequently  by  twentieth­century writers  on  precolonial 
Guinea  and  on  the  Atlantic  slave  trade  than  any  other  printed  source’. 53  Barbot’s 
importance as a source was also identified by Fage: ‘Jean Barbot was the author of one 
of  three  contemporary  sources  [the  other  two  are Bosman  and Dapper] which  almost 
every historian of West Africa between 1650 and about 1750 must take account of (and 






editorial  task was  for  the  sources  of  pre­colonial West Africa.  The  editors  of  Barbot 




and  in  others  partially  from  other  writers. 58  For  example,  many  of  the  passages  in 
Barbot were found to be from the work of Olfert Dapper, who in fact cribbed his work 
from  earlier  sources,  many  now  lost,  and  Willem  Bosman,  who  had  first  hand 
experience of the Guinea coast. 59 Nonetheless, much of Barbot’s text was original, and 
through his work written and oral  sources survive. The resulting two volumes totalled 
over  1,000  pages  with  extensive  notation,  and  has  become  the  definitive  scholarly 
account of Barbot, contributing to the more accurate understanding of African Atlantic 
history ca.1700. 
The  history  of  pre­colonial  West  Africa  rests  largely  on  few  ‘golden  texts’. 
Historians,  recognising  the  importance  of  ‘golden  texts’,  turned  their  attention  to  the 
critical analysis of these texts during the 1970s and 1980s, aided by the creation of the 
journal History in Africa in 1974. Of the three ‘golden texts’ listed by Fage, Barbot, and 




Nevertheless,  historians  acknowledge  today  that  any  history  produced  for  pre­1800 
West Africa  is  predominantly  based on written  European  sources  and must  adhere  to 
high standards of scrutiny, a factor not so prevalent during the early development of the 
discipline in the 1960s. 
Source material  and  the  histories  of  Sierra Leone  and New Calabar, 
1450­1800 




source material  has  been  used  for  the  two  regions  in  academic publications  since  Jan 





visited  Sierra  Leone.  Sierra  Leone,  only  a  three­week  sail  from  southwest  Europe, 
attracted  Europeans  who  wanted  to  purchase  gold,  camwood,  slaves  and  ‘elephants 
teeth’ (ivory). 61 By value,  slaves dominated Sierra Leone’s export  trade  from 1650  to 
1808,  the  year  of  British  slave  trade  abolition. Data  collected  for  the  period  1676  to 
1808, the peak years of the slave trade, show that Sierra Leone was the third largest port 
of  embarkation  of  slaves  on  the Upper Guinea  Coast. 62  Europeans  also  anchored  off 













the  principal  slave  trading  port  of  the  Bight  of  Biafra  until  1700. 66  New  Calabar’s 
ascendancy in the slave trade dwindled after the mid­eighteenth century when the rival 
delta states of Bonny and Old Calabar surpassed New Calabar’s  importance. 67 Despite 
its  decline,  New  Calabar  remained  a  port  of  call  throughout  the  eighteenth  and 
nineteenth centuries as trade gradually shifted from slaves to palm oil. 68 
Visitors  to New Calabar, unlike  those at Sierra Leone, did  not  stay  for extended 
periods. There were no European forts or factories at New Calabar to provide residences 
for  travellers.  The  Kalabari  maintained  a  purely  commercial  relationship  with 
Europeans, not allowing them to set up permanent bases. When compared with Sierra 
Leone, New Calabar had a shorter period of concerted European interest, which in turn 
resulted  in  fewer  European  visitors  than  Sierra  Leone.  In  contrast,  many  of  the 
explorers, merchants, slavers, naval personnel, colonists and missionaries who stopped 
at  Sierra  Leone  recorded  their  experiences,  making  Sierra  Leone  one  of  the  most 
documented regions in West Africa. 69 The works of Pereira, Dapper and Barbot contain 





Alvaro Velho do Barreiro, who had spent eight  years  there. 70 No comparable  account 
exists of a European  living  for any period  in New Calabar. Nor  is  there a comparable 
account for New Calabar like that of Father Barreira, a Portuguese Jesuit, who lived in 
Sierra  Leone  during  the  early­seventeenth  century.  Like  Alvaro  Velho  do  Barreiro, 
Father  Barreira  is  today  considered  as  one  of  the  key  sources  of  the  region. 71 
Importantly no written account by an African exists for either region before 1800. 
Compared  to  Sierra  Leone,  New  Calabar  also  lacks  a  comprehensive  written 
European  record  ca.1450­1800.  Gwilym  Iwan  Jones’  The  Trading  States  of  the  Oil 
Rivers:  A  Study  of  Political  Development  in  Eastern  Nigeria  (1963)  contrasts  the 





end  of  the  fifteenth  and  beginning  of  the  sixteenth  century;  the 
Description of Africa by Olfert Dapper, which refers to the middle of 
the  seventeenth  century;  and  the  Description  of  the Coasts  of  North 
and South Guinea  by  John Barbot, printed  in  the eighteenth century, 
but referring to the end of the seventeenth. 72 
Importantly,  these  three  traders’  descriptions,  or  commercial  handbooks,  do  not  give 
historians comprehensive histories of the eastern Bight of Biafra. Jones also points out 
that the ‘native traditions’, learned through oral evidence, only become valid as a source 
after  the  beginning  of  the  eighteenth  century,  when  recollected  history  can  be 
corroborated  with  information  in  the  accounts  of  Captain  John  Adams  and  Captain 
Hugh Crow from the 1790s. 73 Even recently discovered  information on the trade with 
New  Calabar  by  the  Dutch,  who  were  prominent  traders  during  the  mid­seventeenth 
century, does not add much to Pereira, Dapper, and Barbot. 74 Though New Calabar was 




The  lack  of  written  source  material  for  New  Calabar  has  shaped  how  scholars 
approached its study. With an abundance of written material Sierra Leone’s pre­colonial 




but became actively  involved  in  field  research among  the people of  the eastern Niger 
Delta during colonial  service  in Nigeria. Upon his  return  to England,  Jones  became  a 
lecturer in the Department of Social Anthropology at Cambridge University. In 1962 he 
became a Fellow of Jesus College, retiring  in 1971. 77 Robin Horton, who has  lived  in 
Africa  since  the  1960s,  trained  in  philosophy  and  anthropology  and was Professor  of 
Anthropology  at  the  University  of  Ife,  Nigeria,  and  Professor  of  Philosophy  and 
Religious  Studies  at  the  University  of  Port  Harcourt,  Nigeria. 78  Neither  Jones  nor 
Horton  were  trained  African  historians.  Instead  the  pair  worked  as  anthropologists, 
conducting fieldwork and collecting oral evidence to supplement scattered information
97 





was clearly  summarised by Pair Hair when  reflecting on  thirty  years of  the discipline 
from 1964 to 1994. Hair stated that: 
oral  traditions…have  an  inbuilt  “horizon” of  recollection which  falls 





Thus  oral  history  is  a  problematic  source  for  the  pre­colonial  period,  ensuring  that 
written European sources remain vital forms of evidence for pre­colonial West Africa. 
The  availability  of  sources  has  resulted  in  striking  differences  in  the  number  of 
publications  on pre­colonial New Calabar  and Sierra Leone. The  single most obvious 
point  of  difference  is  that  there  is  no  single  book  dedicated  to  the  history  of  New 
Calabar.  In  contrast,  Sierra  Leone  has  over  twelve  single  volume  histories,  the  most 
important of which are Peter Kup’s A History of Sierra Leone, 1400­1787  (1961), 212 
pages,  and Christopher  Fyfe’s  A  History  of  Sierra  Leone  (1962),  773  pages. 81  Sierra 
Leone also has two single volume bibliographies, one online web­bibliography and two 
article  length  bibliographies,  which  include  primary  and  secondary  sources  for  its 
history. 82  The  region  has  also  been  the  subject  of  six  different  academic  journals. 83 




Rivers,  and Robin Horton’s,  ‘From Fishing Village  to City­State: A Social History of 
New Calabar’ (1969),  in Mary Douglas and Phyllis M. Kaberry (eds.), Man in Africa: 
Essays  in  Honour  of  the  Late  Professor  Daryll  Forde. 84  Both  works  rely  on  oral 
testimony,  as  the  only  informative  written  account  for  New  Calabar  during  the 




philosophical  aspects  of  the  Kalabari  people,  writing  anthropological  rather  than 
historical works. 86 He believes that Jones’ history of New Calabar, though published in 
1963,  ‘cannot be substantially  improved upon’. 87  To date,  some  forty  years after  they 
were written,  the works  by  Jones  and Horton  remain  the  standard  references  for  pre­ 
colonial New Calabar. 
The written  sources  for  Sierra  Leone  are  so  rich  that  it  sustained  the  academic 
careers  of  three  English  historians,  Christopher  Fyfe,  Peter  Kup  and  Paul  Hair. 88 















the University  of Edinburgh  in  the  newly  founded Centre of African Studies  in  1962 
and Reader  in 1964. 91  Peter Kup held  the Chair of History at  the University of Sierra 
Leone between 1963 and 1965 having completed his Ph.D. in Tudor history. 92 Paul Hair 






Christopher  Fyfe,  Peter Kup  and Paul Hair  deployed  varying  sources  to  present 
their  histories  of  pre­colonial  Sierra  Leone.  Fyfe’s  History  of  Sierra  Leone 
predominantly studies the colony of Sierra Leone, 1787­1909. 94 The fact that there are
99 
no other comparable single  volume histories  for any other  sub­Saharan  region  reveals 
both the importance of Sierra Leone and the large number of sources available. Despite 
clearly knowing the most important source material for Sierra Leone from the fifteenth 





much  in  its  infancy.  Fyfe  did  not  conduct  any  oral  research,  although  he  cited  other 
scholars’  work  on  African  oral  traditions  and  linguistics. 96  Importantly,  Fyfe 
demonstrates that in the last half of the eighteenth century the written material on Sierra 
Leone  had  increased dramatically,  particularly  after  colonisation  in  1787. 97  Though  a 
colony­focused  study,  Fyfe’s  work  included  considerable  information  on  the  local 
African  peoples  described  by  frequent  European  visitors.  To  date  Fyfe’s  History  of 
Sierra Leone remains an authoritative text. 









was  criticised  by Douglas  Jones,  a  noted  historian  of Ghana  and  a  proponent  of  oral 
history. Jones wrote: ‘Dr. Kup does not seem to have used any work of his own on oral 
tradition  and does not appear best at  handling  this kind of material’,  and  he criticised 
one attempt as ‘insubstantial fancy’. 100 Another critical reviewer, Paul Hair, commented 
that  one  of  Kup’s  sources,  Father  Balthasar  Berriera,  had  not  been  correct  in  his 
assertion of the Mani invasion. 101 In a separate review, Christopher Fyfe highlighted the 
major  failing  in  Kup’s  study:  Kup  failed  to  adequately  engage  with  the  advances  in 
African  History  that  had  been  made  in  the  field  during  the  1950s. 102  Despite  the 
misgivings  voiced  by  these  Africanist  scholars,  Kup’s  book  demonstrates  that  during
100 







Leone  and  New  Calabar.  Hair,  while  having  undertaken  field  research  in  Africa 
alongside anthropologists, linguists and Africans, decided that there were sufficient pre­ 
1700 European written materials covering Sierra Leone and the neighbouring coasts of 
Western  Guinea  to  occupy  his  research  career  in  African  History. 104  Hair  worked 
extensively translating and editing European documents concerning West Africa. 105 For 
example, he studied the linguistic references contained throughout European documents 
diachronically  over  the Guinea  coast  region  in  an  attempt  to  chart  the  course  of  pre­ 
colonial migration patterns. 106  In  doing  so  he  reconstructed one of  the most  thorough 
ethno­linguistic  pictures  available  for  pre­colonial West African  peoples. Hair’s work 
has been evaluated by specialists  in the field, and is still considered essential historical 
information  today,  a  fact  borne  out  by  the  publication  of  Hair’s  collected  articles  in 
1997. 107  Paul Hair’s work  is a  testament  to  the value of written European evidence  to 
the  reconstruction  of  African  pre­colonial  history  and  has  greatly  expanded  the 
academic understanding of Sierra Leone’s pre­colonial past. 
In the presentation of pre­1800 histories of New Calabar and Sierra Leone written after 
the  acceptance  of  African History  as  an  academic  discipline,  source material  directly 
contributed to the amount and quality of these studies. To write the pre­1800 history of 




in  the  history  of  Sierra  Leone.  As  a  consequence,  Sierra  Leone  had  a  more  detailed 
history published  that  has  sustained  the  academic  careers  of  three  historians. Despite 
methodological advances  in oral history and the  importance of archaeology, a handful 
of  ‘golden  texts’  represent  the  most  important  sources  for  pre­1800  West  African
101 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































My  thesis  investigated  how  an  academic  infrastructure  was  developed  to  create  the 
discipline of African History. This development had its antecedents  in the need for the 
British to gain knowledge of African peoples between 1787 and 1945. This knowledge 
was  required  for  trade, missionary  activity,  the act of colonisation and security. After 
the  Second  World  War,  with  moves  towards  decolonisation,  the  need  for  African 
Studies  increased  in  importance.  With  the  creation  of  British  African  universities  in 
1948, African History in the United Kingdom was still very much in its formative stage. 




the  work  of  scholars  who  located  and  examined  pre­colonial  written  sources  and 




Chapter One discussed  how  the growth  of  education  in  British African  colonies 





World  War  in  1918.  In  the  inter­war  years,  missionary  education  partnered  with 
government  education,  but  gradually  gave  way  to  government  control  as  African 
colonies  increased  in  importance  to  the  British  Empire.  Between  1929  and  1948  the 
British  government  put  in  place  a  formal  education  policy  for  Africa.  A  series  of 
government  reports  between  1911  and  1945  demonstrated  the British  commitment  to 
developing  higher  education  in  its  African  territories.  The  subsequent  creation  of 
universities in Africa, in Nigeria, Sudan, Ghana and Uganda not only introduced higher 
education  but  embraced  a  local  research  requirement  for  academic  staff.  By  1948,  a
114 
pivotal  moment  for  the  discipline  of  African  History  had  been  reached,  as  formal 
acknowledgment was given to the study of regions previously considered as having no 
histories. 
Chapter  Two  explained  how  in  the United  Kingdom  an  academic  infrastructure 
developed alongside education in British African colonies, establishing the discipline of 




Until  the end of  the Second World War, African courses at SOAS  focused on African 








of  African  History.  Government  reports  in  the  1960s  confirmed  these  developments, 
making African History a permanent subject in the academic curriculum in Britain. 
Chapter Three  demonstrated  how African  Studies  in  the United  States  followed 
from  the  disciplinary  developments  in  Africa  and  England.  African  History  in  the 
United States did not emerge as the result of the U.S. Civil Rights movement, nor did it 
develop  as  an  attempt  to  understand  the  connection  between  Africa  and  African 
descendents  living  in  the  United  States  as  result  of  the  Atlantic  slave  trade.  The 
discipline  developed  in  the  United  States  as  a  consequence  of  a  national  need  to 
understand  a  growing  economic  and  strategic  relationship  between  Africa  and  the 
United States. This association grew from trade during World War Two and a growing 
fear of Russian  influence  in Africa during the Cold War. The development of African 
Studies  programmes  was  supported  at  U.S.  universities  by  government  and  private 
funding. These university programmes were developed by key historians, who not only 
expanded  the  subject’s  boundaries,  but  influenced  the  following  generations  of
115 
Africanists. Thus,  along with  government  and  private  foundational  support,  historians 
themselves played a role in developing the discipline’s infrastructure. 




West  African  history  this  chapter  demonstrated  that  to  write  African  history  for  the 
period ca.1450­1800 historians must rely on a  few extant written European sources or 
‘golden  texts’.  The  importance  of  these  highly­cited  texts  forced  historians  to  re­ 
examine  them, which  in  the  case  of Barbot’s Description  of  the Coasts  of North  and 
South  Guinea  (1678­1712),  took  three  historians  twenty  years  of  work.  The  limited 
number of written sources also prompted historians to use oral testimonies, a traditional 
method of  recording  the past  in many African  societies. The pioneering works of  Jan 
Vansina  illustrated  that  oral  testimonies  were  difficult  to  verify  and  required 
considerable  analysis.  In  order  to mine  all  extant  sources,  historians were  required  to 
learn European and African languages and to interpret oral sources. The extent to which 
historians had been successful was illustrated by the case study of histories produced for 
Sierra  Leone  and  New  Calabar.  With  an  adequate  amount  of  written  material,  the 
history  for  pre­1800  Sierra  Leone  relied  almost  exclusively  on  European  written 
records.  In  contrast,  New  Calabar,  with  minimal  written  records,  incorporated  oral 
testimony  to  fill  out  the  few  ‘golden  texts’.  The  comparatively  rich  pre­1800 written 
material  for  Sierra  Leone  sustained  the  careers  of  three  historians,  Peter  Kup, 
Christopher Fyfe and Paul Hair, enabling a greater number of comprehensive histories 
to be published than those produced for New Calabar. 
In  2008,  SOAS,  CWAS,  and  the  University  of  Wisconsin  are  still  the  most 
important centres of African History in Britain and the United States, although the focus 
of  study  within  the  subject  has  changed.  Pre­1800  African  history  has  declined  as  a 
topic  of  study,  being  replaced  by  interest  in  Africa  in  the  nineteenth  and  twentieth 
centuries.  For  example,  nine  of  the  last  ten  African  Studies  Association  Herskovits 









that  between  1960  and  1999  there  has  been  a  reduction  in  their  usage  by  historians. 
Between 1960 and 1989  the use of  ‘golden  texts’  remained  relatively even, averaging 
eighty­six  articles  per  decade.  The  decade  1990­1999,  however,  showed  a  major 
reduction, with  less  than  fifty  percent  of  the  previous  decade’s  usage,  recording  only 





West  Africa: Quest  for God  and Gold  1454­1578.  The  change  in  title  reflects  a  shift 
from Imperial History to African History and acknowledges the  importance of written 
accounts  by  missionaries  and  traders.  In  the  preface  of  his  1977  publication,  Blake 
noted  that while many  new  sources  had  been  discovered  in  the  archives  of European 
nations, particularly those of the Portuguese, in the forty years since his first edition no 
new source had significantly changed pre­colonial African history. 3 Today in 2008, with 
no  new written  sources  likely  to  be  found,  the  few  scholars who  still  study  pre­1800 
Africa have  turned  to  in­depth  textual analysis of existing  ‘golden  texts’. The African 
Studies Association instituted a prize for editing primary source texts in 1990, renaming 
it  the  Paul  Hair  Prize  after  Hair’s  death  in  2001.  This  prize  recognises  both  the 
importance of editing and analysing primary texts and Hair’s prominence  in this  field. 
Interestingly, the prize does not reward the discovery of new pre­1800 sources. 
The  difficulty  in  obtaining  oral  sources  for  pre­1800  African  history  has  also 
resulted  in a  shift of academic attention away  from pre­colonial  studies. Historians of 
nineteenth  and  twentieth­century  African  history  generally  have  more  reliable  oral 
testimonies  due  to  their  closer  proximity  to  the  past.  One  obstacle  for  British  and 
American  historians  is  the  difficulty  to  collect  reliable  oral  data  for  the  distant  pre­ 
colonial African past. One recent study of pre­colonial Africa, which relied on oral data, 
was  Robert  Baum’s  Shrines  of  the  Slave  Trade:  Diola  Religion  and  Society  in
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Precolonial  Senegambia  (1999).  In  reviewing  Baum’s  important  study,  Africanist 
Martin Klein noted that: 
[i]t  took  Robert  Baum  25  years  of  research,  eight  visits  and  900 




prominent  as  an  academic  subject  today  compared  to when  the  pioneering  generation 
lived and worked in Africa. 
Another  contributing  factor  to  the  change  of  focus  in  African  History  is  the 
diminishing historical connection between universities  in Britain and the United States 
with  African  universities.  British  academics  no  longer  staff  the  new  independent 
universities  in  Africa.  As  a  result  of  independence  and  political  changes,  foreign 
academics are often no longer able to spend long periods in Africa conducting fieldwork 
necessary  for  research  into  the  distant  past.  Africans  at  local  universities  are  now 
positioned  to  investigate  their  own  histories.  The  present  dynamic  situation  in  Africa 
has  drawn  African  and  non­African  academics,  as  well  as  government  officials,  to 
investigate  the more  recent  past  for  answers  to  political  instability. A  study  of  recent 
developments in African universities would add to the findings of this thesis. 
The  contribution  of  historians,  government  and  private  educational  funding 




term  infrastructural  developments  as  well  as  the  lasting  legacy  of  those  ‘charter 






















(1)  (2)  (3)  (4) 
Source  1960­1969  1970­1979  1980­1989  1990­1999 
BARBOT,  7  7  4  3 
Jean (or John) 
BOSMAN,  12  21  13  3 
Willm (or Williim) 
CA’ DA MOSTO,  3  7  9  3 
Alvise da 
CAVAZZI da  9  4  5  1 
MONTECUCCOLO, G.A 
DALZEL,  4  10  7  3 
Archibald 
DAPPER  15  15  9  5 
Olfert 
FERNANDES  5  3  7  3 
ALEMÃO, Valentim 
LABAT,  7  7  6  4 
Jean­Baptiste 
NORRIS,  4  9  9  3 
Robert 
PACHECO  11  14  15  3 
PEREIRA, Duarte 
Totals:  77  97  84  31 













































African Education Commission  1920/21,  Phelps­Stokes Fund,  Education  in Africa: A 
Study of West, South, and Equatorial Africa by the African Education Commission 
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